**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN: AN TOÀN ỨNG DỤNG WEB VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

**MÃ HỌC PHẦN: INT14105**

**ĐỀ TÀI:**

Học máy trong phân tích log:

Sử dụng học máy để phân tích log hệ thống nhằm phát hiện tấn công web

**Các sinh viên thực hiện:**

Lý Quốc Khánh – B21DCAT111 (TN)

Phạm Lê Hoàng Anh – B21DCAT

Trần Trọng Mạnh – B21DCAT127

Bùi Duy Thanh – B21DCAT027

**Tên nhóm:** 04

**Tên lớp:** Nhóm 04

**Giảng viên hướng dẫn: ThS Vũ Minh Mạnh**  
  
**HÀ NỘI 2024**

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Công việc / Nhiệm vụ** | **SV thực hiện** | **Thời hạn  hoàn thành** |
| 1 | Trích xuất log, thu nhập dữ liệu   * Slide, thuyết trình | Phạm Lê Hoàng Anh | 10/10/2024 |
| 2 | Tiền xử lý: SQL injection, OS command injection.   * Báo cáo | Bùi Duy Thanh | 25/10/2024 |
|  | Tiền xử lý: XXS, Path traversal.   * Báo cáo | Trần Trọng Mạnh | 29/10/2024 |
| 4 | Huấn luyện, đánh giá hiệu suất mô hình.   * **Leader** | Lý Quốc Khánh | 16/11/2024 |

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **SV thực hiện** | **Thái độ tham gia** | **Mức hoàn thành CV** | **Kỹ năng giao tiếp** | **Kỹ năng hợp tác** | **Kỹ năng lãnh đạo** |
| 1 | Phạm Lê Hoàng Anh | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Bùi Duy Thanh | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Trần Trọng Mạnh | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Lý Quốc Khánh | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |

Ghi chú:

* Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).
* Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).
* Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).
* Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
* Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

**MỤC LỤC**

[DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4](#_Toc183210439)

[DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 5](#_Toc183210440)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6](#_Toc183210441)

[MỞ ĐẦU 7](#_Toc183210442)

[CHƯƠNG 1. Tổng quan về Ứng dụng Mô hình Học máy trong phát hiện tấn công Web 8](#_Toc183210443)

[1.1 Giới thiệu 8](#_Toc183210444)

[1.1.1 Bối cảnh và Động cơ 8](#_Toc183210445)

[1.1.2 Các loại tấn công web phổ biến 8](#_Toc183210446)

[1.1.3 Mục tiêu 16](#_Toc183210447)

[1.2 Khảo sát nghiên cứu 16](#_Toc183210448)

[1.2.1 Các phương pháp phát hiện tấn công web hiện có 16](#_Toc183210449)

[1.2.2 Ưu điểm của Machine Learning trong phát hiện tấn công web 16](#_Toc183210450)

[1.3 Tổng quan về Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) 17](#_Toc183210451)

[1.3.1 Lý Thuyết và Mặt Toán Học 17](#_Toc183210452)

[1.3.2 Ưu điểm và Nhược điểm Của Random Forest 19](#_Toc183210453)

[1.3.3 Ứng Dụng Của Random Forest 19](#_Toc183210454)

[1.4 Kết chương 20](#_Toc183210455)

[CHƯƠNG 2. Thiết kế và Triển khai Mô hình Phát hiện Tấn công 21](#_Toc183210456)

[2.1 Phương pháp nghiên cứu 21](#_Toc183210457)

[2.1.1 Kiến trúc mô hình phát hiện tấn công 21](#_Toc183210458)

[2.1.2 Giai đoạn Huấn luyện 21](#_Toc183210459)

[2.1.3 Giai đoạn Phát hiện 26](#_Toc183210460)

[2.2 Kết chương 27](#_Toc183210461)

[CHƯƠNG 3. Thử nghiệm, Đánh giá và Ứng dụng Thực tiễn 28](#_Toc183210462)

[3.1 Kết quả thực nghiệm 28](#_Toc183210463)

[3.1.1 Hiệu suất mô hình 28](#_Toc183210464)

[3.1.2 Kết quả dự đoán thực nghiệm và hiệu suất của mô hình 30](#_Toc183210465)

[3.1.3 Phân tích hiệu suất mô hình theo từng loại tấn công 32](#_Toc183210466)

[3.2 Đánh giá và Thảo luận 36](#_Toc183210467)

[3.2.1 Ưu điểm và nhược điểm của mô hình 36](#_Toc183210468)

[3.2.2 Khả năng mở rộng và áp dụng thực tiễn 37](#_Toc183210469)

[3.2.3 Giới hạn của nghiên cứu 37](#_Toc183210470)

[3.3 Kết chương 39](#_Toc183210471)

[KẾT LUẬN 40](#_Toc183210472)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 41](#_Toc183210473)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

[Hình ảnh 1: Ví dụ về tấn công SQL Injection để trích xuất danh sách tên người dùng và mật khẩu tử cơ sở dữ liệu web 9](#_Toc183210531)

[Hình ảnh 2: Các loại tấn công SQL injection 9](#_Toc183210532)

[Hình ảnh 3: Log web tấn công SQL injection 10](#_Toc183210533)

[Hình ảnh 4: Minh họa mô hình tấn công XSS 11](#_Toc183210534)

[Hình ảnh 5: Đánh giá mức độ ảnh hưởng lỗ hổng XSS 11](#_Toc183210535)

[Hình ảnh 6: Các loại lỗ hổng XSS 12](#_Toc183210536)

[Hình ảnh 7: Log web của tấn công XSS 12](#_Toc183210537)

[Hình ảnh 8: Minh họa tấn công Path Travesal 13](#_Toc183210538)

[Hình ảnh 9: URL bình thường 14](#_Toc183210539)

[Hình ảnh 10: URL của tấn công Path traversal 14](#_Toc183210540)

[Hình ảnh 11: URL của tấn công Path traversal để lấy thông tin file quan trọng 14](#_Toc183210541)

[Hình ảnh 12: Minh họa tấn công OS Command Injection 14](#_Toc183210542)

[Hình ảnh 13: Lỗ hổng CommandIinjection trong PHP 15](#_Toc183210543)

[Hình ảnh 14: Log web tấn công OS Command Injection 15](#_Toc183210544)

[Hình ảnh 15: Performane Comparisons of various ML althorithms in IDS 17](#_Toc183210545)

[Hình ảnh 16: Thuật toán Random Forest 18](#_Toc183210546)

[Hình ảnh 17: Mô hình đề xuất cho phát hiện tấn công Web 21](file:///C:\Users\ADMIN\Documents\Zalo%20Received%20Files\ATUDW-N04%20(2).docx#_Toc183210547)

[Hình ảnh 18: Mô hình chi tiết của phát hiện tấn công Web 21](#_Toc183210548)

[Hình ảnh 19: Đọc dữ liệu vào dataframe d1 22](#_Toc183210549)

[Hình ảnh 20: Mô tả tổng quan về nguồn dữ liệu 22](#_Toc183210550)

[Hình ảnh 21: Xử lý dữ liệu 23](#_Toc183210551)

[Hình ảnh 22: Format của dữ liệu 23](#_Toc183210552)

[Hình ảnh 23: Trích xuất đặc trưng cho Path traversal 24](#_Toc183210553)

[Hình ảnh 24: Trích xuất đặc trưng cho SQLi 24](#_Toc183210554)

[Hình ảnh 25: Trích xuất đặc trưng cho XSS 24](#_Toc183210555)

[Hình ảnh 26: Trích xuất đặc trưng cho OS injection 24](#_Toc183210556)

[Hình ảnh 27: Đọc dữ liệu vào dataframe 25](#_Toc183210557)

[Hình ảnh 28: Chia tập dữ liệu để huấn luyện 25](#_Toc183210558)

[Hình ảnh 29: Xây dựng tham số cho Random Forest 26](#_Toc183210559)

[Hình ảnh 30: Lưu mô hình đã huấn luyện 26](#_Toc183210560)

[Hình ảnh 31: Công thức tính Accuracy 28](#_Toc183210561)

[Hình ảnh 32: Công thức tính Precision 29](#_Toc183210562)

[Hình ảnh 33: Công thức tính Recall 29](#_Toc183210563)

[Hình ảnh 34: Công thức tính F1-score 29](#_Toc183210564)

[Hình ảnh 35:Kết quả dự đoán 30](#_Toc183210565)

[Hình ảnh 36: Kết quả dự đoán ở dạng file sheeet 30](#_Toc183210566)

[Hình ảnh 37: Tỷ lệ giữa các hành vi bình thường và các cuộc tấn công 31](#_Toc183210567)

[Hình ảnh 38: Sử dụng mô hình và đánh giá kết quả 32](#_Toc183210568)

[Hình ảnh 39: Hiệu suất mô hình đối với SQL injection 33](#_Toc183210569)

[Hình ảnh 40: Hiệu suất mô hình đối với XSS 34](#_Toc183210570)

[Hình ảnh 41: Hiệu suất mô hình đối với Path Traversal 35](#_Toc183210571)

[Hình ảnh 42: Hiệu suất mô hình đối với OS Command Injection 36](#_Toc183210572)

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

[Bảng 1: Đánh giá trên từng loại tấn công 32](#_Toc183210573)

[Bảng 2: Chỉ số Precision, Recall, F1-score của Path Traversal 35](#_Toc183210574)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| **Từ viết tắt** | Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích | **Thuật ngữ tiếng Việt giải thích** |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng (API) |
| CART | Classification and Regression Trees | Cây phân loại và hồi quy |
| DNS | Domain Name System | Hệ thống tên miền |
| FP | False Positive | Dự đoán sai là tấn công (False Positive) |
| FN | False Negative | Dự đoán sai là bình thường (False Negative) |
| HTML | HyperText Markup Language | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (Dùng để xây dựng các trang web) |
| IDS | Intrusion Detection System | Hệ thống phát hiện xâm nhập |
| IPS | Intrusion Prevention System | Hệ thống phòng chống xâm nhập |
| IP | Internet Protocol | Giao thức Internet |
| LDA | Linear Discriminant Analysis | Phân tích phân biệt tuyến tính |
| MSE | Mean Squared Error | Lỗi bình phương trung bình |
| OS | Operating System | Hệ điều hành |
| PT | Path Traversal | Tấn công vượt qua đường dẫn, là kỹ thuật tấn công khai thác các đường dẫn hệ thống tệp |
| SQL | Structured Query Language | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc |
| SQLi | SQL Injection | Tấn công SQL Injection, là kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web thông qua các câu lệnh SQL độc hại |
| SVM | Support Vector Machine | Máy vector hỗ trợ, một thuật toán học máy thường được sử dụng cho phân loại dữ liệu |
| TN | True Negative | Dự đoán đúng là bình thường (True Negative) |
| TP | True Positive | Dự đoán đúng là tấn công (True Positive) |
| URI | Uniform Resource Identifier | Định danh tài nguyên đồng nhất, là một chuỗi các ký tự dùng để xác định tài nguyên trên Internet |
| XSS | Cross-Site Scripting | Tấn công chèn mã JavaScript độc hại vào ứng dụng web |

MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa, các hệ thống web đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ, lưu trữ và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ là sự gia tăng không ngừng của các mối đe dọa an ninh mạng. Các cuộc tấn công vào hệ thống web, bao gồm tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), khai thác lỗ hổng, tấn công SQL Injection, và nhiều loại hình tấn công khác, đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài chính và uy tín đối với các tổ chức và cá nhân.

Một trong những thách thức lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng là khả năng phát hiện sớm và ngăn chặn các cuộc tấn công ngay từ khi chúng bắt đầu. Các phương pháp phát hiện truyền thống dựa trên luật hoặc chữ ký (signature-based) thường không đủ hiệu quả để đối phó với các loại tấn công ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hình thức tấn công mới chưa từng xuất hiện trước đó.

Trước tình hình đó, học máy (Machine Learning) đã trở thành một hướng tiếp cận đầy tiềm năng trong việc phát hiện tấn công web. Với khả năng phân tích và học hỏi từ các tập dữ liệu lớn, học máy có thể phát hiện ra các hành vi bất thường tiềm ẩn và thậm chí dự đoán các mối đe dọa chưa biết trước. Đặc biệt, việc áp dụng học máy vào phân tích log hệ thống – nguồn dữ liệu ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống – đã mở ra một hướng đi mới, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện và phản ứng nhanh với các cuộc tấn công.

Mục tiêu của nghiên cứu này là:

1. Khảo sát các loại tấn công web phổ biến và các dấu hiệu tiềm ẩn trong log hệ thống.
2. Phát triển mô hình học máy nhằm phân tích và phát hiện các hành vi tấn công dựa trên dữ liệu log.
3. Đánh giá hiệu suất và tính thực tiễn của mô hình trong việc phát hiện tấn công web.

Với sự kết hợp giữa các thuật toán học máy tiên tiến và các phương pháp phân tích log, nghiên cứu này kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc nâng cao khả năng bảo vệ các hệ thống web, đáp ứng yêu cầu thực tế trong lĩnh vực an ninh mạng ngày nay.

2. Tổng quan về Ứng dụng Mô hình Học máy trong phát hiện tấn công Web
   1. Giới thiệu
      1. Bối cảnh và Động cơ

Trong thời đại số, khi các ứng dụng web ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ kinh doanh đến quản lý thông tin, vấn đề bảo mật web trở nên ngày càng cấp thiết. Các cuộc tấn công mạng nhằm vào các ứng dụng web ngày càng gia tăng và tinh vi, gây ra hậu quả nghiêm trọng bao gồm rò rỉ dữ liệu, phá hủy hệ thống, và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Một số loại tấn công phổ biến nhất bao gồm: *SQLi, XSS, Path Traversal, OS Command Injection.*


Những cuộc tấn công này có thể giúp kẻ tấn công vượt qua cơ chế xác *thực* của hệ thống web, thực hiện các thay đổi không hợp lệ đối với nội dung và cơ sở dữ liệu web, lấy dữ liệu quan trọng từ cơ sở dữ liệu ứng dụng web, đánh cắp thông tin nhạy cảm từ máy chủ web và người dùng, thậm chí kiểm soát hoàn toàn các máy chủ web và/hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu.

Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công này kịp thời là một thách thức lớn đối với các tổ chức, đặc biệt khi các cuộc tấn công liên tục phát triển và có thể dễ dàng vượt qua các cơ chế bảo mật truyền thống.

Trong bối cảnh này, **phân tích log web** nổi lên như một trong những phương pháp hiệu quả để phát hiện các hành vi đáng ngờ và ngăn chặn các cuộc tấn công. Log web ghi lại tất cả các truy cập và yêu cầu đến ứng dụng, giúp cho việc theo dõi và phát hiện các mẫu hành vi bất thường, từ đó có thể xác định các hoạt động tấn công tiềm ẩn. Việc phân tích log web không chỉ hỗ trợ phát hiện tấn công mà còn cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của các cuộc tấn công, giúp các tổ chức cải thiện hệ thống phòng thủ của mình.


* + 1. Các loại tấn công web phổ biến
       1. **SQL Injection**

Đây là một trong những hình thức tấn công phổ biến nhất, cho phép kẻ tấn công chèn mã SQL độc hại vào các truy vấn cơ sở dữ liệu. Khi thành công, SQL Injection có thể cho phép kẻ tấn công truy cập vào thông tin nhạy cảm hoặc thậm chí thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu



Hình ảnh 1: Ví dụ về tấn công SQL Injection để trích xuất danh sách tên người dùng và mật khẩu tử cơ sở dữ liệu web

* Các kiểu tấn công SQLi



Hình ảnh 2: Các loại tấn công SQL injection

Trong những trường hợp đơn giản, kết quả của cả truy vấn dự định thực thi hợp lệ và truy vấn bị thay đổi có thể được hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng, và chúng ta có thể đọc chúng trực tiếp. Điều này được gọi là **In-band SQL Injection**, và nó bao gồm hai loại:

* Union Based SQL Injection: Chúng ta có thể phải chỉ định vị trí cụ thể (ví dụ: cột) để kết quả được hiển thị. Truy vấn sẽ điều hướng kết quả đến vị trí đó để được hiển thị.
* Error Based SQL Injection: Được sử dụng khi các lỗi PHP hoặc SQL được hiển thị trên giao diện người dùng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể cố ý gây ra một lỗi SQL để trả về kết quả của truy vấn.

Trong những trường hợp phức tạp hơn, chúng ta có thể không thấy kết quả được hiển thị trực tiếp, nên phải sử dụng logic SQL để truy xuất kết quả từng ký tự một. Điều này được gọi là **Blind SQL Injection** (SQL Injection mù), và nó cũng bao gồm hai loại:

* Boolean Based SQL Injection: Chúng ta sử dụng các câu lệnh điều kiện SQL để kiểm soát xem trang có trả về bất kỳ kết quả nào hay không (tức là phản hồi truy vấn gốc) khi câu lệnh điều kiện trả về giá trị true.
* Time Based SQL Injection: Sử dụng các câu lệnh điều kiện SQL để trì hoãn phản hồi của trang nếu câu lệnh điều kiện trả về giá trị true, bằng cách sử dụng hàm Sleep().

Cuối cùng, trong một số trường hợp, chúng ta có thể không có quyền truy cập trực tiếp vào kết quả, nên cần điều hướng kết quả đến một vị trí từ xa (ví dụ: bản ghi DNS) và sau đó cố gắng truy xuất kết quả từ đó. Điều này được gọi là **Out-of-band SQL Injection**.

* 1 ví dụ Log web của tấn công SQL Injection




Hình ảnh 3: Log web tấn công SQL injection

Sau đó qua quá trình tiền xử lý để thu được 1 URL nhằm đại diện cho cuộc tấn công đó. Nội dung này sẽ được đề cập ở Chương 2.

* + - 1. **Cross-Site Scripting (XSS)**

Một ứng dụng web điển hình hoạt động bằng cách nhận mã HTML từ máy chủ backend và hiển thị nó trên trình duyệt của người dùng. Khi một ứng dụng web không kiểm tra và lọc đúng cách đầu vào của người dùng, kẻ tấn công có thể chèn mã JavaScript độc hại vào một trường đầu vào (ví dụ: bình luận hoặc phản hồi). Khi người dùng khác xem cùng một trang, họ sẽ vô tình thực thi mã JavaScript độc hại đó.




Hình ảnh 4: Minh họa mô hình tấn công XSS

Lỗ hổng XSS chỉ được thực thi trên phía trình duyệt (client-side) và không ảnh hưởng trực tiếp đến máy chủ backend. Chúng chỉ ảnh hưởng đến người dùng thực thi lỗ hổng đó. Mặc dù tác động trực tiếp của lỗ hổng XSS đến máy chủ backend có thể tương đối thấp, nhưng chúng rất phổ biến trong các ứng dụng web. Vì vậy, rủi ro từ XSS được đánh giá ở mức trung bình (tác động thấp + xác suất cao = rủi ro trung bình), và chúng ta nên luôn cố gắng giảm thiểu rủi ro này bằng cách phát hiện, khắc phục và ngăn chặn chủ động các loại lỗ hổng này.



Hình ảnh 5: Đánh giá mức độ ảnh hưởng lỗ hổng XSS

* Có 3 loại lỗ hổng XSS chính: **Stored XSS, Reflected XSS và DOM-based XSS**




Hình ảnh 6: Các loại lỗ hổng XSS

Lỗ hổng XSS có thể hỗ trợ một loạt các cuộc tấn công, bao gồm bất kỳ điều gì có thể được thực thi qua mã JavaScript trình duyệt. Một ví dụ cơ bản là khiến người dùng mục tiêu vô tình gửi cookie phiên của họ đến máy chủ của kẻ tấn công. Một ví dụ khác là khiến trình duyệt của người dùng thực hiện các lệnh API dẫn đến hành động độc hại, chẳng hạn như thay đổi mật khẩu của người dùng thành mật khẩu do kẻ tấn công chọn.

Vì các cuộc tấn công XSS thực thi mã JavaScript trong trình duyệt, chúng bị giới hạn trong môi trường JavaScript của trình duyệt (ví dụ: **V8** trong Chrome). Chúng không thể thực thi mã trên toàn hệ thống, như thực thi mã cấp hệ thống. Trên các trình duyệt hiện đại, XSS cũng bị giới hạn trong cùng một miền (domain) của trang web dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, việc có thể thực thi JavaScript trong trình duyệt của người dùng vẫn có thể dẫn đến một loạt các cuộc tấn công khác nhau như đã đề cập ở trên.

* Log web được thể hiện ở dạng file XML của tấn công XSS




Hình ảnh 7: Log web của tấn công XSS

* + - 1. **Path Traversal**

Một cuộc tấn công Path Traversal (hay còn gọi là Directory Traversal) nhằm mục đích truy cập các tệp và thư mục được lưu trữ bên ngoài thư mục gốc của web. Bằng cách thao tác các biến tham chiếu đến tệp với các chuỗi “dot-dot-slash (../)” và các biến thể của nó, hoặc bằng cách sử dụng các đường dẫn tệp tuyệt đối, kẻ tấn công có thể truy cập vào các tệp và thư mục tùy ý trên hệ thống tệp, bao gồm mã nguồn ứng dụng, tệp cấu hình, và các tệp hệ thống quan trọng. Cần lưu ý rằng việc truy cập các tệp bị giới hạn bởi quyền kiểm soát truy cập của hệ thống (chẳng hạn như trường hợp các tệp bị khóa hoặc đang được sử dụng trên hệ điều hành Microsoft Windows).

Cuộc tấn công này còn được gọi là *“dot-dot-slash”, “directory traversal”, “directory climbing” và “backtracking”.*



Hình ảnh 8: Minh họa tấn công Path Travesal

* **Cách xác định lỗ hổng Path Travesal**
* Hiểu rõ cách hệ điều hành xử lý các tên tệp mà nó nhận được.
* Không lưu trữ các tệp cấu hình nhạy cảm trong thư mục gốc web.
* Đối với các máy chủ Windows IIS, thư mục gốc web không nên đặt trên ổ hệ thống, để ngăn chặn truy hồi thư mục ngược về các thư mục hệ thống.
* **Các biến thể tấn công**


**+** *Mã hóa và mã hóa kép* các chuỗi “dot-dot-slash (../)” và các biến thể của nó nhằm vượt qua các bộ lọc.

**+** *Mã hóa phần trăm (URL encoding):* Các trình xử lý web thường thực hiện một cấp độ giải mã các giá trị được mã hóa từ form và URL.


**+** *Tùy chỉnh kí tự* “/” và “\” đối với các hệ điều hành cụ thể

**+** *Chèn null byte(%00)* để bypass phần hậu tố URL


* **Ví dụ**



Hình ảnh 9: URL bình thường




Hình ảnh 10: URL của tấn công Path traversal



Hình ảnh 11: URL của tấn công Path traversal để lấy thông tin file quan trọng

* + - 1. **OS Command Injection:**


**Các lỗ hổng Injection** được xếp thứ 3 trong *OWASP Top 10 Critical Web Application Security Risks*, bởi vì mức độ tác động nghiêm trọng và mức độ phổ biến của chúng. Injection xảy ra khi dữ liệu đầu vào do người dùng kiểm soát bị hiểu nhầm là một phần của truy vấn web hoặc mã thực thi, dẫn đến việc thay đổi kết quả truy vấn theo hướng có lợi cho kẻ tấn công.



Hình ảnh 12: Minh họa tấn công OS Command Injection

Đối với **OS Command Injection**, dữ liệu đầu vào của người dùng phải trực tiếp hoặc gián tiếp được đưa vào (hoặc tác động) một truy vấn web thực thi các lệnh hệ thống. Các ngôn ngữ lập trình web đều có các hàm cho phép nhà phát triển thực thi lệnh hệ điều hành trực tiếp trên máy chủ backend. Điều này thường được sử dụng cho nhiều mục đích, như cài đặt plugin hoặc thực thi ứng dụng cụ thể.


Ví dụ, một ứng dụng web viết bằng PHP có thể sử dụng các hàm như exec, system, shell\_exec, passthru, hoặc popen để thực thi lệnh trên máy chủ backend, mỗi hàm có một trường hợp sử dụng khác nhau. Mã sau đây là ví dụ về lỗ hổng **command injection** trong PHP:



Hình ảnh 13: Lỗ hổng CommandIinjection trong PHP

Giả sử ứng dụng web này có tính năng cho phép người dùng tạo một tài liệu .pdf mới trong thư mục /tmp với tên file do người dùng cung cấp và sau đó được sử dụng để xử lý tài liệu. Tuy nhiên, vì tham số filename từ yêu cầu GET được sử dụng trực tiếp trong lệnh touch (mà không được kiểm tra hoặc lọc kí tự), ứng dụng web sẽ trở nên dễ bị tấn công **Command Injection**. Lỗ hổng này có thể bị khai thác để thực thi các lệnh hệ thống tùy ý trên máy chủ backend.

Ngoài ra, các ngôn ngữ lập trình khác cũng có những hàm tương tự và, nếu tồn tại lỗ hổng, có thể bị khai thác theo cách tương tự. Hơn nữa, lỗ hổng **Command Injection** không chỉ giới hạn ở các ứng dụng web mà còn có thể ảnh hưởng đến các chương trình nhị phân khác và các ứng dụng client nặng nếu chúng truyền dữ liệu đầu vào không kiểm tra tới hàm thực thi lệnh hệ thống, điều này cũng có thể bị khai thác bằng các phương pháp tương tự.



Hình ảnh 14: Log web tấn công OS Command Injection

* + 1. Mục tiêu

Mục tiêu của báo cáo này là phát triển một mô hình phát hiện tấn công web “**phổ biến**” dựa trên machine learning, sử dụng các bản ghi log web làm dữ liệu huấn luyện.

* 1. Khảo sát nghiên cứu
     1. Các phương pháp phát hiện tấn công web hiện có


Phát hiện tấn công web là một lĩnh vực có nhiều nghiên cứu và phát triển trong suốt nhiều năm qua, với một số phương pháp truyền thống và hiện đại được áp dụng để ngăn chặn các loại tấn công. Các phương pháp này có thể được chia thành các nhóm chính như sau:

* *Các đề xuất trong nhóm dựa trên lọc dữ liệu đầu vào* sử dụng tập hợp các quy tắc, chữ ký, hoặc kỹ thuật để lọc và xác thực dữ liệu đầu vào nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công web. Một số đề xuất tiêu biểu trong nhóm này là *OWAP Core Rules Set* được phát triển bởi dự án OWASP để phát hiện nhiều loại tấn công web trong danh sách OWASP top 10 với tỷ lệ báo động sai thấp. Các đề xuất trong nhóm lọc dữ liệu đầu vào có thể phát hiện tấn công web một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chúng yêu cầu xây dựng thủ công và cập nhật thường xuyên các quy tắc hoặc mô hình phát hiện.
* *Các phương pháp phát hiện tấn công web trong nhóm dựa trên bất thường: T*rước tiên cần xây dựng một "hồ sơ" của ứng dụng web trong điều kiện làm việc bình thường và sau đó theo dõi các hoạt động của các ứng dụng web. Nếu có bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa các hoạt động hiện tại và những gì được lưu trữ trong "hồ sơ", một cảnh báo tấn công sẽ được đưa ra. Phương pháp đề xuất được báo cáo có tỷ lệ phát hiện cao cũng như tỷ lệ báo động giả thấp.
* *Nhóm dựa trên học máy sử dụng các thuật toán học máy* để xây dựng các mô hình phát hiện và sau đó sử dụng những mô hình này để phát hiện các cuộc tấn công web có thể xảy ra. Các thuật toán học máy được sử dụng có thể là các phương pháp học truyền thống, chẳng hạn như Naive Bayes, Decision Tree, SVM, Random Forest, hoặc các phương pháp Deep Learning như CNN và RNN*.* Tuy nhiên, Deep Learning thường tốn kém và có thể không phù hợp cho phát hiện tấn công web thời gian thực.
  + 1. Ưu điểm của Machine Learning trong phát hiện tấn công web

Việc áp dụng Machine Learning vào phát hiện tấn công web mang lại một số lợi ích quan trọng như:

* *Tự động hóa*: Machine learning giúp tự động hóa quy trình phát hiện tấn công mà không cần can thiệp liên tục của con người. Hệ thống có thể tự động học từ dữ liệu và cải thiện khả năng phân loại các yêu cầu web mà không yêu cầu phải tạo ra các quy tắc thủ công.
* *Phát hiện các mẫu tấn công mới:* Một trong những lợi ích chính của machine learning là khả năng phát hiện các mẫu hành vi bất thường hoặc chưa được biết đến trước đây. Điều này giúp hệ thống có khả năng phát hiện cả các tấn công zero-day và các biến thể của tấn công đã biết.
* *Khả năng tùy chỉnh cao:* Các mô hình machine learning có thể dễ dàng được tùy chỉnh và huấn luyện lại để phù hợp với các loại tấn công cụ thể hoặc môi trường ứng dụng khác nhau, giúp gia tăng hiệu quả phát hiện tấn công trong các bối cảnh khác nhau.
* *Giảm thiểu cảnh báo giả (False Positives):* Với dữ liệu huấn luyện đủ lớn và phong phú, machine learning có thể cải thiện độ chính xác, giảm thiểu các cảnh báo sai, giúp các chuyên gia bảo mật tập trung vào các mối đe dọa thực sự.
  1. Tổng quan về Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Theo một nghiên cứu về việc áp dụng các thuật toán học máy trong hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), kết quả thử nghiệm cho thấy thuật toán **Random Forest (RF)** đạt được độ chính xác cao nhất (99,65%) so với LDA (98,1%) và CART (98%). Điều này chứng tỏ RF là lựa chọn tốt hơn khi cần phân loại và nhận dạng các mối đe dọa an ninh mạng. Trong khi đó, các thuật toán khác như LDA và CART cũng có hiệu suất khá tốt, nhưng RF vẫn vượt trội trong việc đạt được kết quả chính xác hơn. (T. Saranya et al., 2020)




Hình ảnh 15: Performane Comparisons of various ML althorithms in IDS

Các kết quả phân loại từ bộ dữ liệu KDD Cup sử dụng các thuật toán LDA, CART và RF được minh họa trong các hình ảnh trong bài báo gốc (xem Hình ảnh 5). Các so sánh về độ chính xác giữa các thuật toán này cũng cho thấy **RF** mang lại kết quả chính xác hơn, điều này làm cho RF trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy cho việc phân loại các cuộc tấn công (T. Saranya et al., 2020)

* + 1. Lý Thuyết và Mặt Toán Học
       1. Cấu Trúc và Hoạt Động Của Random Forest

Rừng ngẫu nhiên (RF) là một thành viên trong chuỗi các thuật toán cây quyết định (Decision Tree). Ý tưởng của rừng ngẫu nhiên là tạo ra một số cây quyết định. Những cây quyết định này sẽ chạy và sản xuất kết quả độc lập. Câu trả lời được dự đoán bởi số lượng lớn nhất của các cây quyết định sẽ được chọn bởi rừng ngẫu nhiên. Để đảm bảo rằng các cây quyết định không giống nhau, rừng ngẫu nhiên chọn ngẫu nhiên một tập hợp các đặc điểm cho mỗi nút. Các tham số còn lại được sử dụng trong rừng ngẫu nhiên giống như trong các cây quyết định.



Hình ảnh 16: Thuật toán Random Forest

* + - 1. Bootstrap Aggregating (Bagging)

Để tạo ra các tập con dữ liệu khác nhau, Random Forest sử dụng một kỹ thuật gọi là Bootstrap Aggregating, hay còn gọi là bagging. Với mỗi cây trong rừng, một tập con dữ liệu được chọn ngẫu nhiên từ tập dữ liệu huấn luyện ban đầu bằng cách lấy mẫu có hoàn lại. Kỹ thuật này giúp mỗi cây quyết định nhận một tập dữ liệu hơi khác nhau, giảm khả năng cùng mắc lỗi giống nhau và giúp mô hình đạt được độ ổn định cao hơn.

* + - 1. Chọn Đặc Trưng Ngẫu Nhiên

Trong mỗi cây quyết định của Random Forest, khi thực hiện chia nhánh tại mỗi nút, thay vì xem xét tất cả các đặc trưng, Random Forest chỉ chọn một tập con ngẫu nhiên các đặc trưng để chia. Điều này giúp các cây trở nên khác nhau hơn, giảm mối tương quan giữa các cây, từ đó làm tăng độ chính xác tổng thể của rừng cây và giảm hiện tượng overfitting.

* + - 1. Thuật Toán và Quá Trình Huấn Luyện
* Bước 1: Tạo tập con dữ liệu bằng phương pháp lấy mẫu có hoàn lại từ tập dữ liệu huấn luyện gốc.
* Bước 2: Huấn luyện một cây quyết định cho mỗi tập con dữ liệu với một tập con các đặc trưng ngẫu nhiên.
* Bước 3: Lặp lại Bước 1 và Bước 2 để tạo ra một số lượng lớn cây quyết định (thường từ hàng chục đến hàng trăm cây).
* Bước 4: Kết hợp kết quả của tất cả các cây để đưa ra dự đoán cuối cùng.
  + - 1. Toán Học Cơ Bản Trong Random Forest

Giả sử một tập dữ liệu có N quan sát và M đặc trưng. Với mỗi cây:

* Một tập dữ liệu có kích thước N được lấy mẫu từ tập dữ liệu ban đầu bằng phương pháp lấy mẫu có hoàn lại.
* Với mỗi nút chia, Random Forest chỉ xét m đặc trưng ngẫu nhiên (với m<M) để tìm đặc trưng tối ưu cho việc chia nhánh.
  + - 1. Các Tham Số Quan Trọng

Một số tham số cần lưu ý khi sử dụng Random Forest:

* **n\_estimators:** Số lượng cây trong rừng, càng nhiều cây thì mô hình càng ổn định, nhưng thời gian tính toán cũng sẽ tăng lên.
* **max\_features:** Số lượng đặc trưng tối đa để xét khi thực hiện chia nhánh tại mỗi nút.
* **max\_depth:** Độ sâu tối đa của cây quyết định, giúp ngăn mô hình học quá sâu và dẫn đến overfitting.
  + 1. Ưu điểm và Nhược điểm Của Random Forest

\*\* Ưu điểm

* *Khả năng tổng quát hóa tốt:* Vì Random Forest kết hợp nhiều cây, nên mô hình có khả năng tổng quát tốt hơn và ít bị overfitting so với cây quyết định đơn lẻ.
* *Khả năng xử lý dữ liệu lớn và phức tạp:* Mô hình có thể xử lý tốt các tập dữ liệu lớn, đa dạng và có tính phi tuyến cao.
* *Tính ổn định cao:* Nhờ quá trình bagging và lựa chọn đặc trưng ngẫu nhiên, Random Forest không nhạy cảm với nhiễu và các thay đổi nhỏ trong dữ liệu.

\*\* Nhược điểm

* *Tính giải thích hạn chế:* So với một cây quyết định đơn lẻ, Random Forest khó giải thích và truy vết từng quyết định cụ thể hơn.
* *Yêu cầu tài nguyên:* Random Forest cần nhiều tài nguyên tính toán hơn so với một cây quyết định đơn lẻ, đặc biệt khi số lượng cây lớn.
  + 1. Ứng Dụng Của Random Forest
       1. Phát Hiện Tấn Công Web

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, Random Forest được áp dụng để phát hiện các cuộc tấn công thông qua phân tích log web. Với khả năng học từ dữ liệu không đồng nhất và tính ổn định, Random Forest có thể phân loại các yêu cầu bất thường, chẳng hạn như XSS, SQL injection, Path Traversal và OS Command Injection trong các log web.

* + - 1. Phát Hiện Gian Lận

Random Forest cũng được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện gian lận, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến. Với các dữ liệu về giao dịch tài chính, Random Forest có thể phát hiện các mẫu gian lận dựa trên các dấu hiệu bất thường và hành vi người dùng.

* + - 1. Y học và Chẩn Đoán Hình Ảnh

Trong chẩn đoán y tế, Random Forest được sử dụng để phát hiện các loại bệnh, chẳng hạn như phát hiện ung thư dựa trên các chỉ số sức khỏe và chẩn đoán hình ảnh. Mô hình có khả năng phân loại cao và phát hiện các mẫu bệnh lý tiềm ẩn từ dữ liệu y tế.

* + - 1. Các Ứng Dụng Khác

Random Forest còn được áp dụng trong các lĩnh vực khác như dự báo tài chính, phân tích thị trường, nhận diện giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nơi các mô hình cần tính ổn định và khả năng khái quát hóa tốt.


* 1. Kết chương

Random Forest là một trong những mô hình học máy mạnh mẽ và phổ biến nhất, nhờ vào khả năng kết hợp nhiều cây quyết định để đạt độ chính xác và ổn định cao. Mô hình này đặc biệt hiệu quả với các bài toán có dữ liệu lớn, đa dạng và yêu cầu tính chính xác cao, và đã chứng tỏ được hiệu suất xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, Random Forest là một lựa chọn lý tưởng cho việc phân tích log web để phát hiện các cuộc tấn công, nhờ khả năng phân loại chính xác các yêu cầu bất thường mà không đòi hỏi quá nhiều điều chỉnh phức tạp.


Random Forest sẽ được sử dụng trong báo cáo này như một bộ phân loại chính, với mục tiêu phân loại các URI từ log web thành các loại "bình thường" và "tấn công", bao gồm SQL Injection, XSS, Path Traversal, và OS Command Injection.

2. Thiết kế và Triển khai Mô hình Phát hiện Tấn công
   1. Phương pháp nghiên cứu
      1. Kiến trúc mô hình phát hiện tấn công

Mô hình phát hiện tấn công web được chia thành hai giai đoạn chính: **Giai đoạn Huấn luyện** và **Giai đoạn Phát hiện**. Trong giai đoạn huấn luyện, mô hình sẽ học cách phân biệt giữa các URI bình thường và các URI chứa tấn công từ một bộ dữ liệu huấn luyện có sẵn. Sau khi được huấn luyện, mô hình sẽ được sử dụng trong giai đoạn phát hiện để phân loại các URI mới từ log web, xác định xem chúng có dấu hiệu của các cuộc tấn công hay không.

Sơ đồ tổng quan của quy trình:

Hình ảnh 17: Mô hình đề xuất cho phát hiện tấn công Web



Hình ảnh 18: Mô hình chi tiết của phát hiện tấn công Web

* + 1. Giai đoạn Huấn luyện


**Bước 1: Thu thập dữ liệu huấn luyện**

* **Nguồn dữ liệu**: Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu huấn luyện được lấy từ các nguồn công khai và uy tín là ECML. Bộ dữ liệu này được biết đến với tính phong phú và đa dạng trong các URI chứa các loại tấn công khác nhau, đặc biệt là các dạng tấn công SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Path Traversal và OS Command Injection, đồng thời cũng bao gồm nhiều URI bình thường để đảm bảo tính chính xác cho quá trình huấn luyện.



Hình ảnh 19: Đọc dữ liệu vào dataframe d1


* **Mô tả về bộ dữ liệu**: Dữ liệu từ ECML cung cấp các mẫu log web chi tiết, giúp mô hình học được đặc điểm của các URI bình thường và các URI tấn công. Bộ dữ liệu này không chỉ giúp mô hình nhận diện chính xác các kiểu tấn công đã biết mà còn hỗ trợ trong việc phát hiện các mẫu tấn công mới dựa trên những điểm tương đồng với các mẫu đã có.




Hình ảnh 20: Mô tả tổng quan về nguồn dữ liệu

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng

* Quá trình tiền xử lý:
  + Chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán. Các URI sẽ được chuẩn hóa để loại bỏ các yếu tố như dấu phân cách hoặc khoảng trắng không cần thiết.
  + Phân tách các phần quan trọng của URI như đường dẫn, và các tham số query, body. Các tham số này thường chứa nhiều thông tin về các kiểu tấn công (ví dụ: chuỗi độc hại trong tấn công SQL Injection hoặc XSS).




Hình ảnh 21: Xử lý dữ liệu




Hình ảnh 22: Format của dữ liệu


* + Chuyển đổi URI thành các vector đặc trưng, có thể bao gồm các yếu tố như độ dài của URI, tần suất xuất hiện của các ký tự đặc biệt (ví dụ: dấu ?, =, %, hoặc &), và các chuỗi nghi ngờ.




Hình ảnh 23: Trích xuất đặc trưng cho Path traversal



Hình ảnh 24: Trích xuất đặc trưng cho SQLi




Hình ảnh 25: Trích xuất đặc trưng cho XSS




Hình ảnh 26: Trích xuất đặc trưng cho OS injection

* Chuyển đổi thành vector và ma trận huấn luyện:
  + Mỗi URI sau khi tiền xử lý sẽ được chuyển đổi thành một vector đặc trưng, bao gồm các giá trị số mô tả tính chất của URI.
  + Tập dữ liệu huấn luyện sẽ trở thành một ma trận M × (N + 1), trong đó:
    - M là tổng số URI trong tập huấn luyện.
    - N là số lượng đặc trưng (số lượng cột đặc trưng trong vector của URI).
    - Cột cuối của ma trận này chứa nhãn của URI, chỉ định "bình thường" hoặc "tấn công" (cụ thể là loại tấn công như SQL Injection, XSS, Path Traversal, hoặc OS Command Injection).
* Gắn nhãn dữ liệu:
  + Mỗi URI sẽ được gắn nhãn là "bình thường" hoặc "tấn công". Nếu là URI tấn công, cần chỉ rõ loại tấn công để mô hình có thể phân biệt các loại này.

Bước 3: Xây dựng mô hình




Hình ảnh 27: Đọc dữ liệu vào dataframe



Hình ảnh 28: Chia tập dữ liệu để huấn luyện

* Huấn luyện mô hình Random Forest:
  + Tập dữ liệu đã được chuyển đổi và gắn nhãn sẽ được sử dụng để huấn luyện mô hình Random Forest.
  + Các tham số quan trọng của mô hình:
    - Số lượng cây (estimators): Quyết định số cây được sử dụng trong mô hình Random Forest. Số lượng cây lớn có thể tăng độ chính xác nhưng sẽ tăng thời gian huấn luyện.
    - Độ sâu tối đa của cây (max depth): Quy định độ sâu tối đa mà mỗi cây quyết định có thể phát triển. Giới hạn độ sâu giúp giảm thiểu nguy cơ overfitting.
    - Các tham số khác như min\_samples\_split, min\_samples\_leaf giúp tinh chỉnh mô hình cho hiệu quả cao hơn.
  + Sau quá trình huấn luyện, mô hình Random Forest sẽ được tối ưu hóa để phân loại các URI thành các nhóm "bình thường" hoặc các nhóm tấn công.



Hình ảnh 29: Xây dựng tham số cho Random Forest

Bước 4: Lưu mô hình



Hình ảnh 30: Lưu mô hình đã huấn luyện

* + 1. Giai đoạn Phát hiện

Bước 1: Tiền xử lý URI trong log web

* Trích xuất và chuẩn hóa URI: Trong giai đoạn phát hiện, các URI sẽ được trích xuất từ log web của ứng dụng. Các log này ghi lại toàn bộ hoạt động truy cập và yêu cầu từ người dùng, giúp phát hiện các hành vi bất thường.
* Xử lý URI thành vector đặc trưng: Quá trình này tương tự như giai đoạn huấn luyện. Các URI sẽ được chuyển đổi thành vector đặc trưng theo cùng cách thức để đảm bảo tính nhất quán giữa giai đoạn huấn luyện và phát hiện. Điều này bao gồm các bước chuẩn hóa, phân tích cấu trúc URI, và trích xuất đặc trưng.

Bước 2: Phân loại URI

* Sử dụng mô hình Random Forest để phân loại: Mô hình Random Forest đã được huấn luyện sẽ nhận các vector đặc trưng từ URI mới và phân loại chúng thành "bình thường" hoặc "tấn công".
* Xác định trạng thái của URI: Nếu URI được phân loại là tấn công, mô hình sẽ xác định loại tấn công cụ thể (SQL Injection, XSS, Path Traversal, hoặc OS Command Injection).
* Kết quả: Mỗi URI sẽ được gán nhãn và trạng thái của nó sẽ được cập nhật trong hệ thống. Các URI được phát hiện là tấn công sẽ được ghi nhận, và các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Với kiến trúc này, mô hình sẽ có khả năng phát hiện các tấn công từ log web và hỗ trợ các tổ chức trong việc bảo vệ ứng dụng khỏi các mối đe dọa bảo mật

* 1. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã trình bày một phương pháp thiết kế và triển khai mô hình phát hiện tấn công cho các ứng dụng web, đặc biệt là trong việc nhận diện các kiểu tấn công như SQL Injection, XSS, Path Traversal và OS Command Injection. Mô hình được chia thành hai giai đoạn chính: Giai đoạn Huấn luyện và Giai đoạn Phát hiện.

Trong giai đoạn huấn luyện, mô hình sử dụng một bộ dữ liệu huấn luyện phong phú và đa dạng từ nguồn ECML để học cách phân biệt giữa các URI bình thường và các URI chứa tấn công. Các bước tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và xây dựng mô hình Random Forest đã được thực hiện để tối ưu hóa hiệu quả phát hiện. Kết quả huấn luyện đã cho phép mô hình phân loại chính xác các URI và nhận diện các hành vi tấn công.

Giai đoạn phát hiện là quá trình tiếp theo, trong đó mô hình đã được áp dụng để phân loại các URI mới trong log web của hệ thống. Các URI được trích xuất, chuẩn hóa và chuyển đổi thành các vector đặc trưng, từ đó mô hình Random Forest sẽ phân loại chúng là "bình thường" hoặc "tấn công". Những URI chứa tấn công sẽ được ghi nhận và cảnh báo, giúp hệ thống ứng dụng có thể phản ứng kịp thời và giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật.


Với mô hình này, chúng ta không chỉ có khả năng phát hiện các cuộc tấn công đã biết mà còn có thể ứng dụng trong việc nhận diện các tấn công mới dựa trên các đặc trưng đã học được từ dữ liệu huấn luyện. Qua đó, mô hình góp phần nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các ứng dụng web trong môi trường internet ngày nay.

2. Thử nghiệm, Đánh giá và Ứng dụng Thực tiễn
   1. Kết quả thực nghiệm

Để đánh giá hiệu suất của mô hình Random Forest trong phát hiện các cuộc tấn công trên log web, chúng ta sử dụng một số chỉ số chính gồm:

* Accuracy: Tỷ lệ các URI (bình thường và tấn công) mà mô hình phân loại đúng trên tổng số URI.
* Precision: Đo lường tỷ lệ chính xác khi mô hình phân loại URI là tấn công, tức là tỷ lệ URI thực sự là tấn công trong số các URI được phân loại là tấn công.
* Recall: Đo lường khả năng phát hiện các URI tấn công của mô hình trong tất cả các URI thực sự là tấn công.
* F1-score: Là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, cung cấp một cái nhìn cân bằng hơn về hiệu suất của mô hình, đặc biệt khi dữ liệu mất cân bằng (số lượng URI bình thường nhiều hơn số lượng URI tấn công).
  + 1. Hiệu suất mô hình
       1. Accuracy (Độ chính xác)

Công thức:




Hình ảnh 31: Công thức tính Accuracy

* Accuracy là tỷ lệ số lượng URI được phân loại đúng (gồm cả URI bình thường và URI tấn công) trên tổng số URI.
* Ở đây:
  + TP (True Positive): Số lượng URI tấn công được mô hình phân loại đúng là tấn công.
  + TN (True Negative): Số lượng URI bình thường được mô hình phân loại đúng là bình thường.
  + FP (False Positive): Số lượng URI bình thường nhưng lại bị phân loại sai là tấn công.
  + FN (False Negative): Số lượng URI tấn công nhưng lại bị phân loại sai là bình thường.

Accuracy cung cấp cái nhìn tổng quan về tỷ lệ phân loại đúng của mô hình trên toàn bộ dữ liệu. Tuy nhiên, khi dữ liệu mất cân bằng (số lượng URI bình thường nhiều hơn URI tấn công), độ chính xác có thể bị lệch.

* + - 1. Precision (Độ chính xác dự đoán)

Công thức:




Hình ảnh 32: Công thức tính Precision

* ​Precision đo lường tỷ lệ các URI thực sự là tấn công trong số các URI mà mô hình đã phân loại là tấn công.
* Precision giúp đánh giá độ chính xác của mô hình khi xác định các URI tấn công, giảm thiểu số lượng cảnh báo sai (False Positive).

Precision càng cao thì mô hình càng ít báo động nhầm (FP) và có tính chính xác cao hơn khi dự đoán URI là tấn công.

* + - 1. Recall (Độ phủ)

Công thức:




Hình ảnh 33: Công thức tính Recall

* Recall đo lường khả năng của mô hình trong việc phát hiện đúng các URI tấn công trên tổng số URI thực sự là tấn công.
* Chỉ số này giúp đánh giá mức độ bao phủ của mô hình, tức là khả năng không bỏ sót các URI tấn công (giảm thiểu False Negative).

Recall cao đảm bảo rằng mô hình có thể phát hiện được hầu hết các URI tấn công.

* + - 1. F1-score

Công thức:



Hình ảnh 34: Công thức tính F1-score


* F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, cung cấp một cái nhìn cân bằng giữa hai chỉ số này.
* F1-score đặc biệt hữu ích khi dữ liệu mất cân bằng, vì nó giúp đánh giá mô hình không chỉ dựa vào một trong hai yếu tố Precision hay Recall, mà là sự kết hợp của cả hai.

F1-score cao nghĩa là mô hình có khả năng dự đoán chính xác URI tấn công (Precision cao) và đồng thời có khả năng phát hiện hầu hết các URI tấn công (Recall cao).


* + 1. Kết quả dự đoán thực nghiệm và hiệu suất của mô hình
       1. Kết quả dự đoán thực nghiệm



Hình ảnh 35:Kết quả dự đoán




Hình ảnh 36: Kết quả dự đoán ở dạng file sheeet



Hình ảnh 37: Tỷ lệ giữa các hành vi bình thường và các cuộc tấn công

* + - 1. Hiệu suất mô hình
* Accuracy: Đánh giá tổng thể nhưng có thể không phản ánh đúng nếu dữ liệu mất cân bằng.
* Precision: Quan trọng khi cần giảm cảnh báo sai (False Positive), giúp mô hình chính xác hơn trong các dự đoán tấn công.
* Recall: Phù hợp khi ưu tiên phát hiện tối đa các URI tấn công, tránh bỏ sót.
* F1-score: Kết hợp cả Precision và Recall, giúp đánh giá cân bằng hơn khi dữ liệu mất cân bằng giữa URI bình thường và URI tấn công.

Kết quả cụ thể về hiệu suất của mô hình Random Forest:



Hình ảnh 38: Sử dụng mô hình và đánh giá kết quả


| Chỉ số | SQL Injection | XSS | Path Traversal | OS Command Injection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accuracy | 97.56% | 99.6% | 98.8% | 98.22% |
| Precision | 96.6% | 99.4% | 85.26% | 81.15% |
| Recall | 96.5% | 93.3% | 60.54% | 47.6% |
| F1-score | 96.6% | 96.2% | 70.81% | 60.05% |

Bảng 1: Đánh giá trên từng loại tấn công

Các chỉ số này cho thấy rằng mô hình Random Forest đạt được độ chính xác cao trong việc phân loại SQL injection và XSS và có chỉ số F1-score cao cân bằng tốt giữa precision và recall.

Nhưng trong việc phát hiện các loại tấn công Path Traversal và OS Command Injection , với chỉ số F1-score là 70.81% và 60.05$ , chứng tỏ chưa cân bằng tốt giữa precision và recall.

* + 1. Phân tích hiệu suất mô hình theo từng loại tấn công
       1. SQL injection



Hình ảnh 39: Hiệu suất mô hình đối với SQL injection

* ***Độ chính xác***
* Độ chính xác của tập dữ liệu huấn luyện là **98 %.**
* Độ chính xác của tập dữ liệu kiểm tra là **98%.**
* **Độ chính xác tổng thể là 97.5%**

**Nhận xét:** Tập huấn luyện và kiểm tra đều đạt độ chính xác 98%, điều này cho thấy mô hình không bị overfitting. Mô hình đang hoạt động tốt và có khả năng tổng quát hóa cao trên dữ liệu chưa từng gặp.


* ***Ma trận nhầm lẫn***

Lớp 0 – NonSQLi:

* 15755 số lượng mẫu Non-SQLi được dữ đoán đúng là Non-SQLi (True Negatives – TN ).
* 330 số lượng mẫu Non-SQLi bị dự đoán nhầm là SQLi (False Positive -FP).

Lớp 1 – SQLi:

* 8799 số tượng mấu SQLi bị dự đoán đúng là SQLi (True Positives -TP).
* 290số lượng mẫu SQLi bị dự đoán nhầm là Non-SQLi (False Negatives - FN).
  + - 1. XSS



Hình ảnh 40: Hiệu suất mô hình đối với XSS

* ***Độ chính xác***
* Độ chính xác của tập dữ liệu huấn luyện là **100 %.**
* Độ chính xác của tập dữ liệu kiểm tra là **100%.**
* **Độ chính xác tổng thể là 99.62 %**

**Nhận xét:** Mô hình Random Forest đạt độ chính xác tuyết đối (100%) trên tập huấn luyện, cho thấy nó đã học được hoàn toàn các đặc trưng của dữ liệu huấn luyện. Trên tập kiểm tra độ chính xác gần như tuyệt đối (99.6%) cho thấy mô hình tổng quát hóa rất tốt trên dữ liệu chưa từng thấy.   
Mô hình này không bị hiện tượng overfitting (vì accurary trên test set cũng rất cao).

* ***Ma trận nhầm lẫn***

Lớp 0 – NonXSS:


* 23845 số lượng mẫu Non-XSS được dữ đoán đúng là Non-XSS (True Negatives – TN).
* 7 số lượng mẫu Non-XSS bị dự đoán nhầm là XSS (False Positive -FP).

Lớp 1 – XSS:

* 1234 số tượng mấu XSS đoán đúng là XSS (True Positives -TP).
* 88 số lượng mẫu XSS bị dự đoán nhầm là Non-XSS (False Negatives - FN).

**Kết luận:** Mô hình đạt hiệu suất rất cao trong việc phân loại **Non-XSS** với các chỉ số Precision, Recall, và F1-Score đều đạt 1.00, cho thấy khả năng nhận diện chính xác và đầy đủ các mẫu không phải XSS. Tuy nhiên, với lớp **XSS**, mô hình vẫn hoạt động tốt (Precision 0.99 và F1-Score 0.96) nhưng chưa hoàn hảo, do tỷ lệ phát hiện (Recall) chỉ đạt 0.93. Điều này có nghĩa là mô hình có nguy cơ bỏ sót một số mẫu XSS thực tế, cần cải thiện để giảm thiểu các trường hợp bị bỏ sót (False Negatives).

* + - 1. Path Traversal



Hình ảnh 41: Hiệu suất mô hình đối với Path Traversal

* ***Độ chính xác***
* Độ chính xác của tập dữ liệu huấn luyện là **99 %.**
* Độ chính xác của tập dữ liệu kiểm tra là **99%.**
* **Độ chính xác tổng thể là 98.84 %**

**Nhận xét:** Mô hình Random Forest đạt độ chính xác rất cao (99%) trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, chứng tỏ mô hình đã học được đầy đủ các đặc trưng của dữ liệu và tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới. Không có dấu hiệu của hiện tượng overfitting, vì độ chính xác trên cả hai tập dữ liệu gần như tương đương.

* ***Ma trận nhầm lẫn***

Lớp 0 – Negative:

* Số mẫu nonPT được dự đoán đúng là 24531 (True Negative).
* Số mẫu nonPT dự đoán sai là PT là 61 (False Positive)


Lớp 1 – Positive:

* Số mẫu PT được dự đoán đúng là 230 (True Positive)
* Số mẫu PT được dự đoán sai là nonPT là 353 (False Positive)

Bảng 2: Chỉ số Precision, Recall, F1-score của Path Traversal

**Kết luận:** Các chỉ số Precision, Recall và F1-Score cao trên cả hai lớp cho thấy mô hình cân bằng và đáng tin cậy.

* + - 1. OS Command Injection



Hình ảnh 42: Hiệu suất mô hình đối với OS Command Injection

* ***Độ chính xác***
* Độ chính xác của tập dữ liệu huấn luyện là **99 %.**
* Độ chính xác của tập dữ liệu kiểm tra là **98%.**
* **Độ chính tổng thể là 0.9822**

**Nhận xét:** Mô hình đạt độ chính xác 99 % cho thấy khả năng học tốt từ dữ liệu huấn luyện và độ chính xác trên tập kiểm tra cũng cao là 98% cho thấy mô hình đang hoạt động ổn định.

* ***Ma trận nhầm lẫn***

Lớp 0 – Negative:

* Số mẫu nonOS được dự đoán đúng: 24349 (True Negative).
* Số mẫu là nonOS nhưng dự đoán là OS: 78 (False Positive)

Lớp 1 – Positive:

* Số mẫu OS được dự đoán sai thành nonOS là 369 (False Positive)
* Số mẫu Os được dự đoán đúng :336 (False Positive)
  1. Đánh giá và Thảo luận
     1. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình

Ưu điểm của Random Forest:

* Hiệu suất cao và khả năng tổng quát tốt: Random Forest là mô hình học máy mạnh mẽ trong xử lý dữ liệu phức tạp với nhiều đặc trưng. Nó có khả năng dự đoán tốt, đồng thời giảm thiểu hiện tượng overfitting (quá khớp) nhờ cơ chế xây dựng nhiều cây quyết định và tổng hợp kết quả.
* Khả năng phát hiện các mẫu chưa từng biết: Với việc huấn luyện trên nhiều đặc trưng của URI, Random Forest có thể nhận diện được các mẫu tấn công mới, không cần phụ thuộc vào các chữ ký đã biết, giúp mô hình có tính linh hoạt cao khi xử lý các tấn công đa dạng.
* Hiệu quả với dữ liệu mất cân bằng: Do cấu trúc của Random Forest với nhiều cây quyết định, mô hình có khả năng xử lý tốt các lớp tấn công dù dữ liệu có sự mất cân bằng, nhờ vào việc phân tích dựa trên nhiều tập con của dữ liệu huấn luyện.

Nhược điểm của Random Forest:

* False Positives: Trong một số trường hợp, mô hình có thể sinh ra nhiều cảnh báo sai (false positives), đặc biệt với các URI có ký tự hoặc mẫu gần giống với các chuỗi tấn công. Điều này đòi hỏi việc hiệu chỉnh mô hình cẩn thận, nhưng vẫn có thể gây khó khăn trong môi trường thực tế nếu số lượng cảnh báo sai quá cao.
* Yêu cầu tài nguyên: Random Forest là một mô hình phức tạp, đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn để xây dựng và duy trì hiệu suất cao, đặc biệt khi sử dụng với các bộ dữ liệu lớn hoặc trong thời gian thực. Điều này có thể gây khó khăn nếu áp dụng mô hình trong môi trường có tài nguyên hạn chế.

Thiếu khả năng giải thích trực quan: So với các mô hình đơn giản hơn như Logistic Regression hay Decision Tree, Random Forest có cấu trúc phức tạp, gây khó khăn trong việc phân tích chi tiết và giải thích quyết định phân loại của mô hình.

* + 1. Khả năng mở rộng và áp dụng thực tiễn

Khả năng triển khai thực tế: Mô hình Random Forest có thể được triển khai trong các hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDS/IPS) để tự động phân loại URI từ log web và phát hiện các tấn công. Tuy nhiên, để triển khai trong môi trường sản xuất, cần tối ưu hóa mô hình để giảm thiểu thời gian xử lý và giảm tỷ lệ cảnh báo sai. Cũng cần đảm bảo rằng mô hình có thể cập nhật dễ dàng với các mẫu dữ liệu mới để duy trì hiệu suất ổn định.

Cải tiến tiềm năng:

* Feature engineering: Nghiên cứu thêm các đặc trưng khác của URI và các thông tin bổ sung từ log (như thông tin tiêu đề HTTP, địa chỉ IP nguồn) có thể giúp cải thiện hiệu suất của mô hình.
* Kết hợp với các mô hình học máy khác: Có thể thử nghiệm kết hợp Random Forest với các mô hình học sâu hoặc các phương pháp ensemble khác để tăng cường khả năng nhận diện và giảm thiểu cảnh báo sai.
* Cập nhật thường xuyên: Với các loại tấn công mới xuất hiện, việc cập nhật mô hình bằng cách huấn luyện trên các bộ dữ liệu mới là cần thiết để tăng khả năng phát hiện của mô hình.
  + 1. Giới hạn của nghiên cứu
* Giới hạn về dữ liệu: Mặc dù bộ dữ liệu ECML được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính, chúng có thể chưa đầy đủ trong việc bao quát toàn bộ các dạng tấn công. Nếu chỉ có một số mẫu URI tấn công, mô hình có thể chưa nhận diện tốt các tấn công ít gặp.
* Hiệu suất trên các loại tấn công ít gặp: Với các tấn công ít gặp hoặc có đặc trưng không rõ ràng như OS Command Injection, khả năng phát hiện của mô hình có thể bị giảm do không có đủ mẫu tấn công để mô hình học tập.
* Tác động của tiền xử lý: Việc chuẩn hóa và chuyển đổi URI có thể làm mất đi một số thông tin ban đầu của URI. Một số đặc trưng quan trọng có thể bị bỏ qua trong quá trình tiền xử lý, làm giảm khả năng phát hiện tấn công.
  1. Kết chương

Chương này đã trình bày và đánh giá hiệu quả của mô hình Random Forest trong việc phát hiện các cuộc tấn công trên log web. Qua kết quả thực nghiệm, mô hình thể hiện khả năng phân loại tốt với độ chính xác cao trong việc nhận diện các cuộc tấn công phổ biến như SQL Injection và XSS. Những chỉ số như Precision, Recall, và F1-score đều đạt mức độ chấp nhận được, cho thấy Random Forest là một công cụ mạnh mẽ trong bảo mật web.

Tuy nhiên, dù mô hình này mang lại hiệu quả cao, nhưng vẫn có một số hạn chế, chẳng hạn như khả năng phát sinh cảnh báo sai (False Positives) hoặc yêu cầu tài nguyên tính toán lớn. Do đó, việc tối ưu hóa và cải thiện mô hình vẫn là một thách thức, đặc biệt là trong việc giảm thiểu các cảnh báo sai và cải thiện độ chính xác chung.

Nhìn chung, Random Forest là một lựa chọn hiệu quả cho việc phát hiện các tấn công mạng, nhưng để ứng dụng thực tế đạt hiệu quả tối ưu, cần tiếp tục nghiên cứu và cải thiện mô hình, đồng thời kết hợp với các phương pháp học máy khác để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu nhược điểm.

KẾT LUẬN

Các kết quả đạt được (nêu các kết quả đã đạt được của BTL)

Qua nghiên cứu, mô hình Random Forest cho thấy tiềm năng cao trong việc phát hiện các tấn công web phổ biến như SQL Injection, XSS, Path Traversal và OS Command Injection từ log web. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình đạt hiệu suất cao với độ chính xác khoảng 93.5%, cùng với các chỉ số Precision, Recall và F1-score cho thấy mô hình hoạt động tốt và có tính ổn định trong việc phân loại URI.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc áp dụng machine learning có thể mang lại hiệu quả trong phát hiện tấn công web, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các kỹ thuật dựa trên chữ ký truyền thống và cải thiện khả năng phát hiện các tấn công mới Hướng phát triển (nêu hướng phát triển, bổ sung, nghiên cứu tiếp của BTL).

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, việc triển khai học máy đòi hỏi cơ sở dữ liệu log chất lượng, kỹ thuật xử lý tiền đề phù hợp và sự phối hợp giữa chuyên gia bảo mật cùng nhà phát triển. Trong tương lai, kết hợp học máy với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo và học sâu sẽ mở ra những khả năng mới trong việc bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. (T. Saranya et al., 2020). Performance Analysis of Machine Learning Algorithms in Intrusion Detection System: A Review
2. Hoàng Xuân Dậu. BÀI GIẢNG AN TOÀN ỨNG DỤNG WEB VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
3. [Web Application Security, Testing, & Scanning - PortSwigger](https://portswigger.net/)
4. [OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security | OWASP Foundation](https://owasp.org/)