**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT ­- HÀN**

**KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ**

**🙟🕮🙝**



**BÁO CÁO MÔN HỌC**

**THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH AN NINH MẠNG**

**ĐỀ TÀI:**

**TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG AUDIO (AUDIO-STEGANOGRAPHY)**

Ngành: **AN TOÀN THÔNG TIN**

Sinh viên thực hiện: **Đinh Hữu Đức**

**Nguyễn Viết Tân**

Lớp: **20NS**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trần Thế Sơn**

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2024**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT ­- HÀN**

**KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ**

**🙟🕮🙝**



**BÁO CÁO MÔN HỌC**

**THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH AN NINH MẠNG**

**ĐỀ TÀI:**

**TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG AUDIO (AUDIO-STEGANOGRAPHY)**

Ngành: **AN TOÀN THÔNG TIN**

Sinh viên thực hiện:  **Đinh Hữu Đức**

**Nguyễn Viết Tân**

Lớp: **20NS**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trần Thế Sơn**

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2024**

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy TS. Trần Thế Sơn – Giảng viên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử, Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn, giáo viên hướng dẫn môn “Thu thập và phân tích an ninh mạng” đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo trong môn học lần này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đang giảng dạy tại Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn đã nhiệt tình ủng hộ, cung cấp tài liệu và đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu!

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành dành lời cảm ơn chân thành tới bạn bè đã động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

*Đà Nẵng, tháng 5 năm 2024*

**Sinh viên thực hiện**

*Đinh Hữu Đức*

*Nguyễn Viết Tân*

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

**Giảng viên hướng dẫn**

**TS. Trần Thế Sơn**

**MỤC LỤC**

[LỜI CẢM ƠN i](#_Toc167225674)

[NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii](#_Toc167225675)

[**DANH MỤC BẢNG BIỂU** v](#_Toc167225676)

[**DANH MỤC HÌNH ẢNH** vi](#_Toc167225677)

[**MỞ ĐẦU** vii](#_Toc167225678)

[CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1](#_Toc167225679)

[1.1. Giấu Thông Tin Là Gì? 1](#_Toc167225680)

[1.2. Phân Loại Các Kỹ Thuật Giấu Tin 2](#_Toc167225681)

[1.2.1. Phân loại phương tiện chứa tin 2](#_Toc167225682)

[1.2.2. Phân loại theo cách thức tác động lên các phương tiện 5](#_Toc167225683)

[1.2.3. Phân loại theo các mục đích sử dụng 5](#_Toc167225684)

[1.3. Một Số Ứng Dụng Và Xu Hướng Phát Triển 7](#_Toc167225685)

[1.4. Âm Thanh Và Cấu Trúc Lưu Trữ Của Âm Thanh 7](#_Toc167225686)

[1.4.1. Sóng âm và cảm giác âm 7](#_Toc167225687)

[1.4.2. Mã hoá âm thanh wave 7](#_Toc167225688)

[1.4.3. Cấu trúc tệp tin âm thanh 9](#_Toc167225689)

[1.5. Sơ Đồ Giấu Tin Và Tách Tin Trong Dữ Liệu Âm Thanh 11](#_Toc167225690)

[1.6. Tăng Độ An Toàn Cho Thông Tin Đem Giấu 11](#_Toc167225691)

[1.7. Đánh Dấu Âm Thanh Sau Khi Giấu Kín 12](#_Toc167225692)

[CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ÂM THANH 13](#_Toc167225693)

[2.1. Kỹ Thuật Giấu Tin Trên Bit Có Trọng Số Thấp LSB (Least Significant Bit) 13](#_Toc167225694)

[2.1.1. Thuật toán giấu tin 14](#_Toc167225695)

[2.1.2. Thuật toán tách tin 15](#_Toc167225696)

[2.2. Kỹ Thuật Giấu Tin Ảnh Xám Trên Tín Hiệu Audio (LSB Nâng Cao) 16](#_Toc167225697)

[2.2.1. Thuật toán giấu tin 16](#_Toc167225698)

[2.3. Kỹ Thuật Thủy Vân Số Trên Miền Biến Đổi Của Tín Hiệu Audio 17](#_Toc167225699)

[2.3.1. Thuật toán giấu tin 20](#_Toc167225700)

[2.3.2. Thuật toán tách tin 21](#_Toc167225701)

[CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 23](#_Toc167225702)

[3.1. Thử Nghiệm 23](#_Toc167225703)

[3.1.1. Giấu thông tin bí mật 23](#_Toc167225704)

[3.1.2. Xuất thông tin bí mật 24](#_Toc167225705)

[3.2. Đánh Giá 25](#_Toc167225706)

[CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 27](#_Toc167225707)

[4.1. Kết Luận 27](#_Toc167225708)

[4.2. Hướng Phát Triển 27](#_Toc167225709)

[4.2.1. Đề xuất phương pháp giấu văn bản kết hợp MSB và LSB của tín hiệu audio 27](#_Toc167225710)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 31](#_Toc167225711)

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

[Bảng 1. RIFF chunk 10](#_Toc167225712)

[Bảng 2. FORMAT chunk(12-31) 10](#_Toc167225713)

[Bảng 3. Tính BytePerSencond 10](#_Toc167225714)

[Bảng 4. FORMAT chunk(32-35) 10](#_Toc167225715)

[Bảng 5. DATA chunk 10](#_Toc167225716)

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1.1. Lược đồ chung cho quá trình giấu tin 2](#_Toc167225966)

[Hình 1.2. Sơ đồ phân loại các kỹ thuật giấu thông tin 6](#_Toc167225967)

[Hình 1.3. Định dạng tệp wave 8](#_Toc167225968)

[Hình 1.4 Lấy mẫu tín hiệu 9](#_Toc167225969)

[Hình 1.5. Sơ đồ tổng quát giấu tin và tách tin trong audio 11](#_Toc167225970)

[Hình 2.1. Mã hoá LSB 13](#_Toc167225971)

[Hình 2.2. Giá trị 8 bit của tín hiệu B=219 sau khi giấu bit 1 vào LSB của A 13](#_Toc167225972)

[Hình 2.3. Giá trị 8 bit của tín hiệu C=219 sau khi giấu bit 0 vào LSB của A 13](#_Toc167225973)

[Hình 2.4. Sơ đồ giấu tin trên 8 bit LSB của tín hiệu audio cơ sở 14](#_Toc167225974)

[Hình 2.5. Minh họa kỹ thuật giấu ảnh trên tín hiệu audio 17](#_Toc167225975)

[Hình 2.6. Sơ đồ tổng quát giấu tin và tách tin trên miền tần số. 18](#_Toc167225976)

[Hình 2.7. Biến đổi tần số Fourier của tín hiệu cơ sở và tín hiệu thông điệp 19](#_Toc167225977)

[Hình 2.8. a) Tín hiệu cơ sở sử dụng bộ lọc LPF, b) tín hiệu thông điệp sử dụng BPF 19](#_Toc167225978)

[Hình 2.9. Tín hiệu đã mang thông tin giấu 20](#_Toc167225979)

[Hình 2.10. Tín hiệu thông điệp sau khi tách ra 20](#_Toc167225980)

[Hình 3.1. Tệp tin âm thanh để giấu tin nhắn 23](#_Toc167225981)

[Hình 3.2. Giấu tin nhắn trong audio 24](#_Toc167225982)

[Hình 3.3. File Output.wav chứa đoạn tin nhắn được giấu 24](#_Toc167225983)

[Hình 3.4. Xuất nội dung đính kèm trong âm thanh nếu là đoạn tin nhắn 25](#_Toc167225984)

[Hình 3.5. Xuất nội dung đính kèm trong âm thanh nếu là tệp văn bản 25](#_Toc167225985)

[Hình 4.1. Minh họa kỹ thuật giấu văn bản dựa vào7 bit MSB và 4 bit LSB của tín hiệu audio 29](#_Toc167225986)

[Hình 4.2. Minh họa kỹ thuật giấu văn bản dựa trên 4 bit MSB và 3 bit LSB của tín hiệu audio 30](#_Toc167225987)

**MỞ ĐẦU**

Giấu thông tin (Hiding information) là kỹ thuật giấu thông tin quan trọng vào đối tượng dữ liệu số mà không làm ảnh hưởng trực giác đến chất lượng ban đầu của dữ liệu số. Dữ liệu số dùng để che giấu tin có thể là ảnh số (image), âm thanh số (audio), phim hoặc đoạn clip (video)... Giấu tin có hai mục đích chính:

* Thứ nhất, giấu tin nhằm mục đích bảo vệ cho chính tài liệu số dùng để bao che thông tin giấu, đây chính là hình thức dùng để bảo vệ bản quyền hoặc chống xuyên tạc nội dung ... Và người ta gọi hình thức giấu này là thủy vân số (Watermarking). Thủy vân số chỉ cần giấu với một lượng thông tin rất nhỏ nhưng đủ mạnh (bền vững) để có thể bảo vệ tài liệu số có mang thông tin.
* Thứ hai, giấu tin nhằm mục đích trao đổi thông tin mật đến một đối tượng đồng minh mà không muốn đối tượng thứ ba (không mong muốn) có thể phát hiện ra hay nghi ngờ. Người ta gọi hình thức giấu này là giấu tin mật (Steganography), các kỹ thuật giấu theo hình thức này thường cố gắng nghiên cứu giấu được càng nhiều thông tin vào dữ liệu số càng tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo trực giác của dữ liệu bao tin.

Lĩnh vực giấu tin đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, …. Tuy nhiên ở Việt Nam giấu tin trong ảnh đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và công bố, còn giấu tin trong âm thanh số vẫn còn rất hạn chế, chưa có nhiều công bố rộng rãi trong lĩnh vực này. Do đó trong đề tài nghiên cứu này nghiên cứu và tìm hiểu một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh với cả hai hình thức Watermarking và Steganography. Dựa vào cơ sở nghiên cứu được xây dựng chương trình giấu tin trong tín hiệu âm thanh với nhiều kiểu dữ liệu thông tin có thể giấu trong audio: văn bản, ảnh nhị phân, ảnh cấp xám hay một đoạn audio.


# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Giấu Thông Tin Là Gì?

“Giấu thông tin” (Steganography) là kỹ thuật liên lạc mật dựa trên hình thức giấu thông tin quan trọng vào đối tượng khác. Từ thời kỳ cổ đại người ta đã sử dụng phương pháp này để liên lạc mật cho nhau. Một ví dụ cổ điển hình về giấu tin (485-525 trước công nguyên) là câu chuyện của một người tên là Histaiæus muốn gửi thông tin quan trọng về “Kế hoạch ủng hộ cuộc nổi dậy chống lại đức vua Ba tư Xerxes” cho nhà nhiếp chính thành phố Miletus bằng cách xăm thông tin lên da đầu người nô lệ tin cậy của mình, cho đến khi tóc mọc dài trở lại ông ta cử người nô lệ đó đến gặp nhà nhiếp chính, trên đường đi không bị lộ thông tin, có thể vượt qua mọi cuộc kiểm soát, khi đến gặp nhà nhiếp chính, nhà nhiếp chính chỉ việc cạo trọc đầu người nô lệ là có thể đọc được thông tin. Hay một phát minh khác của Pliny T. Elder (23-79 sau công nguyên) về mực “không màu” chính là sữa của một số loại động vật, khi mực này viết trên giấy để khô khó phát hiện ra, và chỉ khi giấy đó được hơ nóng các vết mực sẽ chuyển sang nâu, có thể đọc các dòng chữ đã viết. Vào thời kỳ phục hưng, năm 1518 Johannes Trithemius viết cuốn sách về mã hóa “Polygraphia”. Trong cuốn sách này người ta thấy xuất hiện đầu tiên thuật ngữ “Steganographia”, đây là một từ ghép bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy lạp steganos nghĩa là bao bọc “cover” và graphia nghĩa là bản viết “writing”.

Trải qua nhiều thời kỳ biến động của xã hội loài người, ngày nay khi mà kỹ thuật số bùng nổ, con người cũng “số hoá” lĩnh vực giấu tin phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Trong người ta đã thông kê sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ giấu tin trong giai đoạn 1992 đến 2007.

Giấu tin có một ưu điểm mà mật mã học (Cryptography) còn hạn chế đó là có thể “bảo vệ được bản quyền số, hay khi giữa các đối tượng liên lạc mật với nhau trên các kênh thông tin công cộng mà ít bị nghi ngờ”. Lý do vì bản quyền số đã mã hóa sau khi được giải mã thì khó có thể giữ được bản quyền, hay thông tin mật cần trao đổi giữa các bên, sau khi được mã hóa sẽ làm cho người khác biết rõ là các bên có trao đổi thông tin mật nào đó cho nhau. Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện chính là những “bổ khuyết” cho các vấn đề trên của mật mã học.



Hình 1.1. Lược đồ chung cho quá trình giấu tin

Về nguyên lý, giấu tin trong dữ liệu video, dữ liệu âm thanh hay trong dữ liệu ảnh số không khác gì nhiều. Giấu tin trong ảnh dễ thực hiện hơn, giấu được nhiều thông tin hơn, và ảnh là đối tượng được sử dụng khá phổ biến trên Internet hiện nay, nên kỹ thuật giấu tin trong ảnh chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong các loại dữ liệu đa phương tiện.

Giấu tin trong audio dựa vào hệ thống thính giác của con người nên thường khó hơn trong các dữ liệu số khác do hệ thống thính giác của con người khá nhạy cảm với các nhiễu, tuy nhiên audio cũng là loại dữ liệu được sử dụng khá phổ biến trên internet hiện nay vì vậy nó vẫn được quan tâm và nghiên cứu rộng rãi thứ 2 được đưa ra cho nhiều mục đích khác nhau: bảo vệ bản quyền, chống sao chép, xuyên tạc nội dung...

## Phân Loại Các Kỹ Thuật Giấu Tin

Có nhiều cách để tiến hành phân loại các phương pháp giấu thông tin thông qua các tiêu chí khác nhau, như theo phương tiện chứa tin, các phương pháp tác động lên các kỹ thuật các phương tiện chứa tin, hay phân loại dựa theo các ứng dụng cụ thể...

### Phân loại phương tiện chứa tin

#### Giấu tin trong ảnh:

Thông tin sẽ được giấu cùng với dữ liệu ảnh nhưng chất lượng ảnh ít thay đổi và không ai biết được đằng sau ảnh đó mang những thông tin có ý nghĩa. Ngày nay, khi ảnh số đã được sử dụng rất phổ biến, thì giấu thông tin trong ảnh đã đem lại rất nhiều những ứng dụng quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ví dụ như đối với các nước phát triển, chữ kí tay đã được số hoá và lưu trữ sử dụng như là hồ sơ cá nhân của các dịch vụ ngân hàng và tài chính, nó được dùng để nhận thực trong các thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Phần mềm WinWord của MicroSoft cũng cho phép người dùng lưu trữ chữ kí trong ảnh nhị phân rồi gắn vào vị trí nào đó trong file văn bản để đảm bảo tính an toàn của thông tin. Tài liệu sau đó được truyền trực tiếp qua máy fax hoặc lưu truyền trên mạng. Theo đó, việc nhận thực chữ kí, xác thực thông tin đã trở thành một vấn đề cực kì quan trọng khi mà việc ăn cắp thông tin hay xuyên tạc thông tin bởi các tin tặc đang trở thành một vấn nạn đối với bất kì quốc gia nào, tổ chức nào. Thêm vào đó, lại có rất nhiều loại thông tin quan trọng cần được bảo mật như những thông tin về an ninh, thông tin về bảo hiểm hay các thông tin về tài chính, các thông tin này được số hoá và lưu trữ trong hệ thống máy tính hay trên mạng. Chúng rất dễ bị lấy cắp và bị thay đổi bởi các phần mềm chuyên dụng. Việc nhận thực cũng như phát hiện thông tin xuyên tạc đã trở nên vô cùng quan trọng, cấp thiết. Và một đặc điểm của giấu thông tin trong ảnh đó là thông tin được giấu trong ảnh một cách vô hình, nó như là một cách mà truyền thông tin mật cho nhau mà người khác không thể biết được bởi sau khi giấu thông tin thì chất lượng ảnh gần như không thay đổi đặc biệt đối với ảnh mầu hay ảnh xám.

#### Giấu tin trong audio

Giấu thông tin trong audio mang những đặc điểm riêng, khác với giấu thông tin trong các đối tượng đa phương tiện khác. Một trong những yêu cầu cơ bản của giấu tin là đảm bảo tính chất ẩn của thông tin được giấu đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất lượng của dữ liệu gốc. Để đảm bảo yêu cầu này, kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác của con người - HVS (Human Vision System) còn kỹ thuật giấu thông tin trong audio lại phụ thuộc vào hệ thống thính giác HAS (Human Auditory System). Và một vấn đề khó khăn ở đây là hệ thống thính giác của con người nghe được các tín hiệu ở các giải tần rộng và công suất lớn nên đã gây khó dễ đối với các phương pháp giấu tin trong audio. Nhưng thật may là HAS lại kém trong việc phát hiện sự khác biệt các dải tần và công suất điều này có nghĩa là các âm thanh to, cao tần có thể che giấu được các âm thanh nhỏ thấp một cách dễ dàng. Các mô hình phân tích tâm lí đã chỉ ra điểm yếu trên và thông tin này sẽ giúp ích cho việc chọn các audio thích hợp cho việc giấu tin. Vấn đề khó khăn thứ hai đối với giấu thông tin trong audio là kênh truyền tin. Kênh truyền hay băng thông chậm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin sau khi giấu. Ví dụ để nhúng một đoạn java applet vào một đoạn audio (16 bit, 44.100 Hz) có chiều dài bình thường thì các phương pháp nói chung cũng cần ít nhất là 20 bit/s. Giấu thông tin trong audio đòi hỏi yêu cầu rất cao về tính đồng bộ và tính an toàn của thông tin. Các phương pháp giấu thông tin trong audio đều lợi dụng điểm yếu trong hệ thống thính giác của con người.

#### Giấu tin trong video:

Cũng giống như giấu thông tin trong ảnh hay trong audio, giấu tin trong video cũng được quan tâm và được phát triển mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng như điều khiển truy cập thông tin, nhận thực thông tin và bảo vệ bản quyền tác giả. Ta có thể lấy một ví dụ là các hệ thống chương trình trả tiền xem theo đoạn với các video clip (pay per view application). Các kỹ thuật giấu tin trong video cũng được phát triển mạnh mẽ và cũng theo hai khuynh hướng là thuỷ vân số và giấu tin mật. Nhưng phần giới thiệu này chỉ quan tâm tới các kỹ thuật giấu tin trong video. Một phương pháp giấu tin trong video được đưa ra bởi Cox là phương pháp phân bố đều. ý tưởng cơ bản của phương pháp là phân phối thông tin giấu dàn trải theo tần số của dữ liệu chứa gốc. Nhiều nhà nghiên cứu đã dùng những hàm cosin riêng và các hệ số truyền sóng riêng để giấu tin. Trong các thuật toán khởi nguồn thì thường các kỹ thuật cho phép giấu các ảnh vào trong video nhưng thời gian gần đây các kỹ thuật cho phép giấu cả âm thanh và hình ảnh vào video. Như phương pháp của Swanson đã sử dụng phương pháp giấu theo khối, phương pháp này đã giấu được hai bit vào khối 8\*8. Hay gần đây nhất là phương pháp của Mukherjee là kỹ thuật giấu audio vào video sử dụng cấu trúc lưới đa chiều...

#### Giấu thông tin trong văn bản dạng text

Giấu thông tin vào các văn bản dạng text khó thực hiện hơn do có ít các thông tin dư thừa, để làm được điều này người ta phải khéo léo khai thác các dư thừa tự nhiên của ngôn ngữ. Một cách khác là tận dụng các định dạng văn bản (mã hóa thông tin và khoảng cách giữa các từ hay các dòng văn bản). Từ nội dung của thông điệp cần truyền đi, người ta cũng có thể sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh để tạo nên các văn bản “phương tiện chứa” rồi truyền đi.

### Phân loại theo cách thức tác động lên các phương tiện

#### Phương pháp chèn dữ liệu

Phương pháp này tìm các vị trí trong tệp (file) dễ bị bỏ qua và chèn các dữ liệu cần giấu vào đó, cách giấu này không làm ảnh hưởng gì tới sự thể hiện của các file dữ liệu ví dụ như dữ liệu được giấu sau các ký tự EOF (End of file).

#### Phương pháp thay thế

Thực hiện việc thay thế các phần tử không quan trọng của phương tiện chứa bằng các dữ liệu của thông điệp cần chuyển đi. Vì thay thế vào các phần tử không quan trọng của phương tiện chứa nên dễ đánh lừa được cảm nhận của con người. Phương pháp thay thế có nhiều cách thực hiện như: thay thế các bit ít quan trọng, thay thế trong miền tần số, các kỹ thuật trải phổ, thống kê.

#### Phương pháp tạo các phương tiện chứa

Từ các thông điệp cần chuyển sẽ tạo ra các phương tiện chứa để phục vụ cho việc truyền thông tin đó, tại phía người nhận dựa trên các phương tiện chứa này để tái tạo lại các thông điệp.

### Phân loại theo các mục đích sử dụng


#### Giấu thông tin mật

Đây là ứng dụng phổ biến nhất từ trước tới nay, đối với loại này người ta quan tâm chủ yếu tới các mục tiêu: độ an toàn của thông điệp và lượng thông điệp tối đa có thể giấu mà vẫn đảm bảo an toàn, độ bảo mật của thông tin trong trường hợp giấu tin bị phát hiện.

#### Giấu thông tin thuỷ văn

Do yêu cầu bảo vệ bản quyền, xác thực và chống xuyên tạc... nên giấu tin thuỷ vân có yêu cầu khác với giấu tin bí mật. Yêu cầu đầu tiên là các dấu hiệu thuỷ vân phải đủ bền vững trước các tấn công vô tình hay cố ý gỡ bỏ nó. Thêm vào đó các dấu hiệu thuỷ vân phải có ảnh hưởng tối thiểu (về mặt cảm nhận) đối với các phương tiện chứa. Như vậy các thông tin cần giấu sẽ càng nhỏ càng tốt. Phân biệt giấu thông tin bí mật và thuỷ vân có thể mô tả tóm lược trong các bảng 1.1 sau :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Giấu thông tin bí mật (Steganography)** | **Thuỷ vân số**  **(Watermark)** |
| Mục tiêu | Tàng hình các phiên liên lạc, để bảo mật thông tin.  Dùng trong các liên lạc xác đinh. | Chủ yếu phục vụ cho mục đích bảo vệ bản quyền.  Chủ yếu dùng trong các hoạt động xuất bản. |
| Cách thực hiện | Không làm “thay đổi” phương tiện chứa. | Có thể tác động nhỏ về cảm nhận tới phương tiện chứa. |
| Yêu cầu | Giấu được nhiều thông tin nhất.  Không cần quan tâm tới độ bền của phương tiện chứa.  Không thể quan sát được việc giấu thông tin.  Không kiểm tra được nếu không có khoá thích hợp. | Chỉ cần nhúng ít dữ liệu.  Dữ liệu nhúng cần phải mạnh.  Đảm bảo trước các phương pháp nén dữ liệu.  Dữ liệu nhúng có thể nhận thấy hay không nhận thấy.  Không kiểm tra được nếu không có khoá thích hợp. |



Hình 1.2. Sơ đồ phân loại các kỹ thuật giấu thông tin

## Một Số Ứng Dụng Và Xu Hướng Phát Triển

Che giấu thông tin nói chung có rất nhiều ứng dụng tuỳ theo từng hoàn cảnh cụ thể. Giấu thông tin bí mật góp phần thực hiện “tàng hình” các phiên liên lạc, một bổ sung lý tưởng cho công tác bảo mật thông tin. Dưới đây là một số ứng dụng đang được triển khai trên thế giới:

* Bảo vệ bản quyền tác giả (copyright protection)
* Nhận thực thông tin hay phát hiện xuyên tạc thông tin (authentication and temper detection)
* Giấu vân tay hay dán nhãn (fingerprinting and labeling)
* Điều khiển sao chép (copy control)
* Truyền thông tin mật (steganography)

## Âm Thanh Và Cấu Trúc Lưu Trữ Của Âm Thanh

### Sóng âm và cảm giác âm

Khi một vật dao động về một phía nào đó, nó làm cho các lớp không khí liền trước bị nén lại, và lớp không liền sau dãn ra. Sự nén và dãn không khí như vậy lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn nên đã tạo ra trong không khí một sóng đàn hồi. Sóng này truyền tới tai, nén vào màng nhĩ khiến cho màng nhĩ cũng dao động với cùng tần số. Khi màng nhĩ dao động, các vị trí phân biệt của màng nhĩ trên bề mặt giống như nó chuyển động về trước hay sau đáp ứng với các sóng âm vào. Khi cùng một thời điểm, ta nghe thấy nhiều âm, thì mọi âm thanh phân biệt này được trộn với nhau một cách tự nhiên trong tai giống như một hình mẫu đơn của áp suất không khí thay đổi. Tai và óc làm việc cùng nhau để phân tích tín hiệu này ngược lại thành những cảm giác về âm riêng biệt.

### Mã hoá âm thanh wave

Dữ liệu âm thanh trong tập tin WAV là dạng dữ liệu âm thanh không nén (RAW data) dựa trên định dạng mã hóa PCM (Pulse Code Modulation). Định dạng WAV có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, chất lượng âm thanh được bảo toàn, nhưng nhược điểm là dùng lượng file khá lớn. Nếu được lấy mẫu với tần số 44.1 kHz (44100 lần/giây), độ phân giải 16 bit (tương đương với chất lượng CD) thì 1 phút âm thanh sẽ tiêu tốn tới 10 MB, nghĩa là một bài hát khoảng 5 phút sẽ mất dung lượng 50MB ổ cứng. Phổ biến hơn là các chuẩn nén âm thanh không bảo toàn nội dung (Lossy) như MP3, WMA, AC-3 … mặc dù âm thanh không còn nguyên vẹn, nhưng chất lượng cũng tương đối tốt, và đặc biệt chỉ chiếm khoảng 5MB cho một bài hát khoảng 5 phút (bằng 10% so với chuẩn WAV).

Trong phạm vi của ứng dụng này, vì một số hạn chế, ứng dụng chỉ hỗ trợ file WAV mà thôi. Trong tương lai, nhóm phát triển sẽ tiếp tục mỡ rộng để hỗ trợ các chuẩn nén thông dụng hiện nay như MP3, WMA…




Hình 1.3. Định dạng tệp wave

#### Trích mẫu

Ta đã biết, sóng âm là một loạt các dao động của vật chất trong môi trường truyền âm. Vào mỗi một thời điểm nhất định, vật chất có một biên độ nhất định. Tưởng tượng như trong dao động của con lắc đồng hồ. Mỗi lúc con lắc có một độ lệch nào đó so với vị trí cân bằng ở chính giữa.

Khi muốn đưa âm thanh vào mã hóa trên máy tính, thì ta cần phải xác định biên độ dao động của sóng âm vào các thời điểm khác nhau. Việc đó gọi là trích/lấy mẫu. Trong một giây phát ra âm thanh, người ta trích lấy một số mẫu biên độ mà đưa vào dữ liệu. Con số ấy gọi là tần số trích mẫu (Sample rate). Thí dụ, ta mở phần thuộc tính của một tập tin âm thanh và thấy đề Sample rate = 44.1 kHz (44100 Hz) nghĩa là trong một giây trích mẫu 44100 lần. Một điều dễ nhận thấy là tần số trích mẫu càng cao thì âm thanh được mã hóa càng chính xác.



Hình 1.4 Lấy mẫu tín hiệu

#### Chiều sâu bit

Một yếu tố khác cũng tác động tới độ chính xác của việc trích mẫu âm thanh. Đó là chiều sâu bit, trên bảng thuộc tính tập tin WAV ghi là Audio sample size, thường là 8 hoặc 16 bits. Ta biết, 8 bits là 1 byte, lưu được 256 giá trị (từ 0 tới 255). Còn 16 bits là 2 bytes tức 1 word, lưu được 65536 giá trị (từ -32768 tới 32767). Số bit càng lớn thì âm thanh lấy mẫu càng chính xác. Giống như thang điểm 100 sẽ chấm đúng (chi tiết) hơn thang điểm 10 vậy.

#### Kênh âm thanh

Âm thanh chia ra 2 kênh trái-phải (ở đây không bàn tới âm thanh 4.1, 5.1 hay 7.1 gì đó...) kêu bằng Stereo. Cũng có âm thanh chỉ một kênh (cùng một luồng dữ liệu đi ra hai loa) là Mono.

Đối với âm thanh hai kênh, các mẫu trích (sample) cũng phân ra hai kênh.

#### Kích thước mẫu trích

Công thức kích thước mẫu trích (tính bằng byte) là:

LengthOfSample = Channels \* AudioSampleSize / 8

### Cấu trúc tệp tin âm thanh

Thuộc họ RIFF, một tập tin WAV được chia ra thành các phần gọi là chunk.

Phần dưới đây liệt kê các chunk và nội dung của chúng theo thứ tự: vị trí , kích thước và mô tả.

#### RIFF chunk

|  |
| --- |
| 00 – 03 | 4 | Chuỗi “RIFF”. |
| 04 – 07 | 4 | Số byte theo sau con số này, tức là kích thước tệp tin -8. |
| 08 – 11 | 4 | Chuỗi “WAVE”. |

Bảng 1. RIFF chunk

#### FORMAT chunk

|  |
| --- |
| 12 – 15 | 4 | Chuỗi “fmt” ( ký tự cuối là dấu khoảng trắng, mã ASCII 32). |
| 16 – 19 | 4 | Kích thước FORMAT chunk, mặc nhiên là 16. |
| 20 – 21 | 2 | Định dạng mã hoá âm thanh, thường là 1 (PCM). |
| 22 – 23 | 2 | Số kênh, 1 (Mono) hay 2 (Stereo). |
| 24 – 27 | 4 | Tần số trích mẫu, tính bằng Hz(mẫu/giây). |
| 28 – 31 | 4 | Số byte dữ liệu mỗi giây. |

Bảng 2. FORMAT chunk(12-31)

|  |
| --- |
| BytePerSecond = SampleRate \* Channels \* AudioSampleSize / 8. |

Bảng 3. Tính BytePerSencond

|  |
| --- |
| 32 – 33 | 2 | Số byte trong một mẫu trích..  BytesPerSample = Channels \* AudioSampleSize / 8. |
| 34 – 35 | 2 | Chiều sâu bit (AudioSampleSize), là 8 hoặc 16. |

Bảng 4. FORMAT chunk(32-35)

#### DATA chunk

|  |
| --- |
| 36 – 39 | 4 | Chuỗi “data”. |
| 40 – 43 | 4 | Kích thước dữ liệu âm thanh.  DataSize = SampleRate \* Channels \* AudioSampleSize / 8.  Samples là tổng số mẫu trích (ThờiLượng\_Giây \* TầnSốTríchMẫu). |
| 44 – cho đến hết || Dữ liệu âm thanh. |

Bảng 5. DATA chunk


Nếu âm thanh là 2 kênh và 16 bits thì mỗi mẫu trích có kích thước 4 bytes: 2 bytes đầu cho kênh trái, 2 bytes sau cho kênh phải. Nếu 2 kênh và 8 bits thì mỗi kênh 1 byte, mẫu trích 2 bytes. Nếu 1 kênh và 16 bits thì mẫu trích cũng 2 bytes. Nếu chiều sâu bit là 8 thì kiểu dữ liệu là BYTE không dấu (0 tới 255). Nếu là 16 thì kiểu dữ liệu là WORD (2bytes) có dấu (-32768 tới 32767).

#### Thứ tự byte

Dữ liệu trên tập tin WAVE tuân theo quy tắc Little-endian.

Thí dụ, ta có tần số trích mẫu bằng 44100 Hz. Giá trị 4 bytes, hệ thập lục phân của nó là 0x0000AC44 (mỗi cặp số là một byte). Trên tập tin, con số này sẽ được lưu theo thứ tự: 44 AC 00 00. Như vậy gọi là Little-endian. (Kiểu sắp xếp bình thường gọi là Big-endian.)

## Sơ Đồ Giấu Tin Và Tách Tin Trong Dữ Liệu Âm Thanh



Hình 1.5. Sơ đồ tổng quát giấu tin và tách tin trong audio

Watermark Data đem giấu có thể là một đoạn văn bản, một ảnh logo, một đoạn mã ID định danh nào đó liên quan đến bản dữ liệu số che giấu nó hoặc có thể lại là một đoạn âm thanh số ngắn nào đó ... trong trường hợp muốn sử dụng dữ liệu âm thanh số để giấu tin mật ta có thể giấu một văn bản mật (vài trang giấy đến vài chục trang giấu) để trao đổi mật với đối tác đồng minh mà không muốn đối tác thứ ba can thiệp vào.

## Tăng Độ An Toàn Cho Thông Tin Đem Giấu

Mặc dù giấu tin trong audio là vô hình so với các phương pháp an toàn bảo mật khác. Tuy nhiên trong trường hợp nghi ngờ người ta có thể sử dụng phương pháp thông kê tần suất hoặc quan sát quy luật tự nhiên của các tín hiệu audio để tách ra được thông tin đã giấu. Trong trường hợp này để tăng tính an toàn cho thông tin đem giấu người ta có thể sử dụng phương pháp mã hóa cho thông tin mật trước khi giấu sử dụng các kỹ thuật mã hóa như RSA, Elgama, AES hoặc DES... Cũng có thể sử dụng phương pháp mã hóa đơn giản đó là chuyển thông tin giấu sang chuỗi bit nhị phần, sau đó sự dụng phép toán XOR của chuỗi bit thông điệp với chuỗi khóa.

## Đánh Dấu Âm Thanh Sau Khi Giấu Kín

Để đánh giá chất lượng của tín hiệu âm thanh ở đầu ra của bộ mã hoá, người ta thường sử dụng hai tham số: Sai số bình phương trung bình – MSE (Mean Square Error) và phương pháp hệ số tỷ lệ tín hiệu / tín hiệu nhiễu PSNR (Peak Signal to Noise Ratio).


Thông thường, nếu PSNR > 35dB thì hệ thống mắt người gần như không phân biệt được sự khác biệt giữa tín hiệu gốc và tín hiệu bị biến đổi để giấu tin. PSNR càng cao thì chất lượng của tín hiệu càng ít bị thay đổi so với gốc. Khi hai tín hiệu giống hệt nhau, MSE sẽ bằng 0 và PSNR đi đến vô hạn.

# KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ÂM THANH

## Kỹ Thuật Giấu Tin Trên Bit Có Trọng Số Thấp LSB (Least Significant Bit)

Phương pháp giấu tin trên bit có trọng số thấp hay còn gọi là phương pháp mã hóa LSB (Least Significant Bit) là phương pháp nhúng bit thông tin vào các bit có trọng số thấp của dữ liệu audio.

LSB là một watermarkingapproach đơn giản và nhanh chóng, chuyển đổi hình ảnh bất kể loại của nó thành hình ảnh tỷ lệ màu xám. Mỗi pixel được biểu diễn bởi 1 byte, trong đó bit cuối cùng, tức là, bit phù hợp nhất, chứa thông tin ít quan trọng nhất như trong Hình 2.1



Hình 2.1. Mã hoá LSB

Với bit có trọng số thấp nhất khi thay đổi giá trị từ 0 sang 1 hoặc từ 1 sang 0 sẽ không làm thay đổi nhiều giá trị gốc ban đầu. Do vậy khi nhúng thông tin mật vào tín hiệu audio người ta thường nhúng vào bit có trọng số thấp nhất này để không làm ảnh hưởng đến trực giác của người nghe.

Giả sử muốn giấu một bit có giá trị 1 vào tín hiệu A = 218 thì ta được tín hiệu mới B = 219 ứng với giá trị 8 bit như hình 2.2. Ngược lại muốn giấu một bit có giá trị 0 vào tín hiệu A thì ta được tín hiệu mới C =218 (giữ nguyên giá trị ban đầu) ứng với 8 bit như hình 2.3, điều này trong giấu tin được hiểu là ngầm định đã giấu.


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** |

Hình 2.2. Giá trị 8 bit của tín hiệu B=219 sau khi giấu bit 1 vào LSB của A

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** |

Hình 2.3. Giá trị 8 bit của tín hiệu C=219 sau khi giấu bit 0 vào LSB của A

Trong trường hợp tín hiệu audio được lấy mẫu với tần số lấy mẫu là 44100Hz thì tín hiệu audio có thể biểu diễn dưới dạng 16 bit, khi đó người ta có thể giấu thông tin đến 8 bit có trọng số thấp thay vì 1 bit có trọng số thấp như sơ đồ trong hình 2.4.



Hình 2.4. Sơ đồ giấu tin trên 8 bit LSB của tín hiệu audio cơ sở

Với trường hợp này có thể giải thích vì sao nó vẫn có thể được sử dụng phổ biến trong trao đổi thông tin mật vì do thị giác của con người khó phát hiện ra sự khác biệt với các tín hiệu có tần số âm thanh thấp (nhỏ hơn <250Hz) [6-8], do vậy người ta có thể lựa chọn giấu trên nhiều bit LSB để có thể trao đổi nhiều thông tin mật trong một tệp audio nào đó trong quá trình truyền đi.

Để tăng độ an toàn cho quá trình giấu tin và tách tin người ta có thể chọn số lượng bit LSB dùng để giấu tin sao cho phù hợp nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ban đầu.

Thuật toán giấu tin và tách tin trên k bit LSB của tín hiệu thời gian thực (tín hiệu cơ sở) trình bày chi tiết dưới đây.

### Thuật toán giấu tin

**Đầu vào:** Audio gốc A có độ dài tín hiệu L, chuỗi tin cần giấu M.

**Đầu ra:** Audio đã giấu tin.

Các bước thực hiện:

* Bước 1: Đọc audio vào A, dựa vào tần số lấy mẫu và các thông số liên quan đến cấu trúc lưu trữ của tệp audio ta được vector giá trị của tín hiệu mẫu lưu vào mảng một chiều để thực hiện giấu tin.
* Bước 2: Thực hiện chuyển đổi chuỗi tin cần giấu M sang chuỗi bit nhị phân để có thể giấu vào audio, tính độ dài số bit thông điệp lưu vào L.
* Bước 3: Chọn giá trị k phù hợp nhất (tức là chọn số bit LSB của tín hiệu audio sẽ giấu tin)
* Bước 4. Dựa vào k được chọn ở bước 3, thực hiện giấu L (độ dài bit thông điệp) vào LSB của ba tín hiệu đầu tiên hoặc cuối cùng của tín hiệu audio để phục vụ tách tin.
* Bước 5: Dựa vào k đã chọn và độ dài L của thông điệp ta thực hiện chia chuỗi bit thông điệp thành các chuỗi con có độ dài k bit. Mỗi chuỗi con này sẽ được thay thế vào k bit LSB của L/k tín hiệu audio để có thể giấu đủ L bit thông điệp.
* Bước 6: Lưu lại các tín hiệu audio vào tệp audio kết quả ta được audio đã giấu tin S.

### Thuật toán tách tin

**Đầu vào:** Audio đã giấu tin S.

**Đầu ra:** Thông điệp đã giấu M.

Các bước thực hiện:

* Bước 1: Đọc audio vào S, dựa vào tần số lấy mẫu và các thông số liên quan đến cấu trúc lưu trữ của tệp audio ta được vector giá trị của tín hiệu mẫu lưu vào mảng một chiều để thực hiện tách tin.
* Bước 2: Cho biết giá trị k (số bit LSB đã giấu tin).
* Bước 3: Tách ra độ dài bit L đã giấu trên ba tín hiệu đầu tiên hoặc cuối cùng của tín hiệu audio.
* Bước 4: Thực hiện tách k bit LSB của L/k tín hiệu đã giấu tin ghép lại thành chuỗi bit, ta được chuỗi bit đã giấu.
* Bước 5: Chuyển đổi chuỗi bit đã tách về dạng ban đầu ta được thông điệp cần tách.

Thông điệp ban đầu cần giấu có thể là văn bản, dữ liệu ảnh hoặc là một đoạn audio nào đó. Trong hình 2.4 là một minh họa cho trường hợp số bit LSB của tin hiệu audio dùng để giấu tin ứng với k=8.

## Kỹ Thuật Giấu Tin Ảnh Xám Trên Tín Hiệu Audio (LSB Nâng Cao)

Đây là kỹ thuật được tác giả Pradeep Kumar Singh và cộng sự đề xuất năm 2010 dựa trên phương pháp cải tiến phương pháp giấu trên LSB của tín hiệu âm thanh [10]. Phương pháp này áp dụng để giấu ảnh xám trên tín hiệu audio bằng cách sử dụng 7 bit quan trọng nhất MSB của các tín hiệu audio để giấu các điểm ảnh, quét lần lượt các tín hiệu audio so sánh chuỗi bit nhị phân của điểm ảnh với 7 bit MSB của tín hiệu audio:

* Nếu giá trị một điểm ảnh cần giấu (chuyển sang chuỗi nhị phân) trùng với 7 bit quan trọng nhất MSB của tín hiệu audio thì viết vị trí tương ứng vào 3 bit LSB của tín hiệu audio là 1 để đánh dấu đã giấu một điểm ảnh vào tín hiệu này.
* Nếu giá trị điểm ảnh cần giấu không trùng với 7 bit MSB thì thay thế 3 bit LSB của tín hiệu audio đều bằng 0 để đánh dấu không giấu điểm ảnh ở tín hiệu này.

Quá trình giấu điểm ảnh sẽ thực hiện tiếp cho các điểm ảnh tiếp theo trên các tín hiệu audio cho đến khi giấu hết các điểm ảnh vào audio. Nếu không quét đến hết audio mà vẫn còn điểm ảnh chưa giấu thì thông báo ảnh quá lớn để giấu vào audio.

Dưới đây trình bày chi tiết thuật toán giấu tin và tách tin.

### Thuật toán giấu tin

**Đầu vào:** Audio gốc A có độ dài tín hiệu L, ảnh xám cần giấu I.


**Đầu ra:** Audio đã giấu tin.

Các bước thực hiện:

* Bước 1: Đọc ảnh cần giấu và chuyển đổi giá trị các điểm ảnh sang chuỗi bit nhị phân. Lưu số hàng và số cột của ảnh theo phương pháp nào đó để phục vụ khi khôi phục lại ảnh (có thể sử dụng các tín hiệu đầu tiên hoặc cuối cùng của audio để giấu giá trị số hàng và số cột của ảnh).
* Bước 2: Đọc audio dùng để che giấu ảnh.
* Bước 3: Chọn các tín hiệu audio và so sánh 7 bit MSB với 7 bit điểm ảnh cần giấu, nếu trùng thì đánh giấu vào 3 bit LSB của tín hiệu audio bằng 1 và chuyển sang giấu điểm ảnh tiếp theo, nếu không trùng thì đánh giấu vào 3 bit tín hiệu audio bằng 0 (nghĩa là không thể giấu vào) chuyển sang tín hiệu tiếp theo đề tìm tín hiệu thảo mãn.
* Bước 4: Lặp lại bước 3 cho đến khi giấu hết các điểm ảnh, nếu sau khi duyệt hết các tín hiệu mà vẫn còn điểm ảnh chưa giấu thì thông báo “ảnh không thể giấu vào audio này” ngược lại thông báo “Giấu thành công”.
* Bước 5: Nếu quá trình “Giấu thành công” lưu tín hiệu audio vào tệp audio ta được audio đã giấu tin.

Kỹ thuật giấu tin và tách tin ảnh giấu trên audio có thể minh họa theo hình 2.5. sau đây.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu chúng tôi thì với thuật toán LSB nâng cao này của Pradeep Kumar Singh và cộng sự chúng ta có thể giấu các điểm ảnh xám vào các tín hiệu audio nhưng chỉ làm thay đổi đến 3 bit LSB của tín hiệu. Tuy nhiên phụ thuộc vào ảnh cần giấu và tín hiệu audio có độ dài khác nhau mà không phải ảnh nào cũng có thể giấu vào trong audio.




Hình 2.5. Minh họa kỹ thuật giấu ảnh trên tín hiệu audio

## Kỹ Thuật Thủy Vân Số Trên Miền Biến Đổi Của Tín Hiệu Audio

Đây là kỹ thuật do nhóm tác giả C.J. Ganier, Randall Holman, Julie Rosser và Erik Swanson đề xuất. Theo nhóm tác giả này thì hệ thống thính giác của người trưởng thành có thể phân biệt được tín hiệu âm thanh trong khoảng từ 4kHz đến 18kHz, các tín hiệu thấp nhỏ hơn 4kHz tai người khó có thể nhận biết. Trong thực tế các tín hiệu thấp nhỏ hơn 4kHz không “được sử dụng”, do đó nhóm tác giả sử dụng tín hiệu này để nhúng thủy vân.


Kỹ thuật thủy vân số trên miền biến đổi là phương pháp thay vì giấu trực tiếp trên các tín hiệu miền thời gian thực thì các tín hiệu sẽ được biến đổi sang miền tần số sau đó mới chèn thông tin cần giấu vào. Tổng quát của phương pháp có thể mô tả qua sơ đồ trong hình 2.8.



Hình 2.6. Sơ đồ tổng quát giấu tin và tách tin trên miền tần số.


Theo sơ đồ 2.8 thì tín hiệu vào dùng để che giấu thông tin gọi là tín hiệu cơ sở (Base Signals), tín hiệu sau khi đã giấu thông tin gọi là tín hiệu mang tin (Combined Signals). Bộ LPF (low pass filter) là bộ lọc thông thấp, là bộ lọc chỉ cho thành phần tần số thấp hơn tần số cắt đi qua, thành phần tần số cao thì bị loại bỏ, BPF (Band pass filter) là bộ lọc thông dải, là bộ lọc chỉ cho các thành phần có tần số trong một dải đi qua thôi, các thành phần bé hơn và lớn hơn thì loại bỏ. Bộ cos(wt) là bộ điều chỉnh tín hiệu sử dụng phép toán cosine. Bộ  là bộ kết hợp tín hiệu cơ sở với tín hiệu thông điệp.

Quy trình giấu tin được mô tả tóm tắt như sau: giả sử có tín hiệu vào để che giấu thông tin (gọi là tín hiệu cơ sở) và thông điệp (giả sử cũng là một đoạn tín hiệu audio nào đó) cần được che giấu. Khi đó biến đổi tần số Fourier của hai tín hiệu này được biểu diễn lần lượt trong hình 2.9.




Hình 2.7. Biến đổi tần số Fourier của tín hiệu cơ sở và tín hiệu thông điệp

Tiếp theo chúng ta thực hiện lọc sử dụng bộ lọc thông thấp LPF đến 18kHz cho tín hiệu cơ sở, sẽ loại bỏ trên 4kHz (kết quả như hình 2.10 a). Sử dụng bộ lọc thông giải BPF cho tín hiệu thông điệp với giải lọc từ 300Hz đến 3.3 kHz (kết quả như hình 2.10b).




Hình 2.8. a) Tín hiệu cơ sở sử dụng bộ lọc LPF, b) tín hiệu thông điệp sử dụng BPF

Bây giờ chúng ta thực hiện điều chỉnh tín hiệu thông điệp (đã lọc) sử dụng biến đổi cosine với tần số mang 20kHz. Kết hợp tín hiệu cơ sở (đã lọc) với tín hiệu thông điệp sau khi điều chỉnh chúng ta nhận được tín hiệu mới có giấu thông tin (hình 2.11).



Hình 2.9. Tín hiệu đã mang thông tin giấu

Quá trình tách tin được thực hiện ngược lại, sử dụng lọc thông giải BPF cho tín hiệu đã mang tin để tách ra giải thông của tin hiệu thông điệp đã gộp trong tin hiệu cơ sở. Kết quả sau bộ lọc BPF sẽ được điều chỉnh sử dụng bộ cos(wt) bằng phép cosine ta được tín hiệu sau điều chỉnh, tín hiệu này sẽ được sử dụng bộ lọc thông thấp LPF để được tín hiệu thông điệp đã giấu, kết quả hình 2.12.



Hình 2.10. Tín hiệu thông điệp sau khi tách ra

### Thuật toán giấu tin

**Đầu vào:** Audio gốc A có độ dài tín hiệu L, audio cần giấu M.

**Đầu ra:** Audio đã giấu tin.

Các bước thực hiện:

* Bước 1: Đọc audio vào A, dựa vào tần số lấy mẫu và các thông số liên quan đến cấu trúc lưu trữ của tệp audio ta được vector giá trị của tín hiệu mẫu, biến đổi Fourier cho tin hiệu vào (không biến đổi 3 tín hiệu audio cuối cùng để giấu độ dài thông điệp).
* Bước 2: Đọc audio cần giấu M, tính độ dài số tín hiệu của M được giá trị L, lưu vào 3 tín hiệu cuối cùng của audio vào A để có thể tách ra M trong quá trình tách tin. Thực hiện biến đổi Fourier cho tin hiệu thông điệp M.
* Bước 3: Thực hiện lọc sử dụng bộ lọc thông thấp LPF đến 18kHz cho tín hiệu cơ sở.
* Bước 4: Sử dụng bộ lọc thông giải BPF cho tín hiệu thông điệp với giải lọc từ 300Hz đến 3.3 kHz.
* Bước 5: thực hiện điều chỉnh tín hiệu thông điệp (đã lọc) sử dụng biến đổi cosine với tần số mang 20kHz. Kết hợp tín hiệu cơ sở (đã lọc) với tín hiệu thông điệp sau khi điều chỉnh chúng ta nhận được tín hiệu mới có giấu thông tin.
* Bước 6: Lưu lại các tín hiệu audio đã giấu tin vào tệp audio kết quả ta được audio đã giấu tin S.

### Thuật toán tách tin

**Đầu vào:** Audio đã giấu tin S.

**Đầu ra:** Audio thông điệp đã giấu M.

Các bước thực hiện:

* Bước 1: Đọc audio vào S, dựa vào tần số lấy mẫu và các thông số liên quan đến cấu trúc lưu trữ của tệp audio ta được vector giá trị của tín hiệu để thực hiện tách tin.
* Bước 2: Tách ra độ dài tín hiệu L đã giấu trên ba tín hiệu đầu tiên hoặc cuối cùng của tín hiệu audio.
* Bước 3: Sử dụng lọc thông giải BPF cho tín hiệu đã mang tin để tách ra giải thông của tin hiệu thông điệp đã giấu.
* Bước 4: Điều chỉnh tín hiệu sử dụng bộ cos(wt) bằng phép cosine ta được tín hiệu sau điều chỉnh, tín hiệu này sẽ được sử dụng bộ lọc thông thấp LPF ta được tín hiệu thông điệp đã giấu.
* Bước 5: Kết hợp với độ dài tín hiệu L đã giấu ta được audio thông điệp.

Thuật toán trong kỹ thuận này phù hợp với phương pháp thủy vân số dùng để giấu một đoạn audio vào audio cơ sở mục đích bảo vệ bản quyền số đối với dữ liệu âm thanh.

# THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ


## Thử Nghiệm

Dưới đây là các bước thực hiện việc giấu tin cũng như trích xuất thông tin bí mật trong một tệp âm thanh .wav. Chúng ta có thể ẩn tin nhắn văn bản bí mật của mình trong tệp âm thanh song hay có thể phát âm thanh này trong bất kỳ trình phát phương tiện nào và bí mật chia sẻ tin nhắn riêng tư của mình với bất kỳ ai.

### Giấu thông tin bí mật

#### Giấu một đoạn tin nhắn

Bước 1: Tìm một file âm thanh mà chúng ta muốn giấu tin nhắn vào trong âm thanh trong hình 3.1 là tệp âm thanh có tên là “ThangNamKhongQuenRemix.wav” sẽ là nơi chúng ta giấu một đoạn tin nhắn vào tệp âm thanh.



Hình 3.1. Tệp tin âm thanh để giấu tin nhắn

Bước 2: Sau khi tìm được tệp âm thanh mà ta muốn giấu tin nhắn trong nó thì ta thực hiện lệnh “python HiddenWave.py -f audiofile.wav -m “text” -o fileoutput.wav”.


Trong đó:

audiofile.wav:Là tệp tin âm thanh mà ta muốn giấu tin nhắn vào trong nó dựa vào đoạn âm thanh giả sử đoạn âm thanh đã tìm thấy được ở Hình 3.1 thì audiofile.wav sẽ là ThangNamKhongQuenRemix.wav.


text: Là đoạn tin nhắn mà chúng ta muốn giấu vào tệp âm thanh

fileoutput.wav: Là tên tệp âm thanh mới sau khi chúng ta thực hiện việc giấu thông tin âm thanh.

Hình 3.2 là sử dụng giấu tin trong âm thanh với các giá trị audiofile.wav là “ThangNamKhongQuenRemix.wav”, text là “Lion”, fileoutput.wav là “Output.wav”. Sau khi thực hiện nếu như thực giấu tin thành công thì sẽ thông báo thành công và tạo ra một file có tên là “Output.wave” đây là file có âm thanh tương tự như “ThangNamKhongQuenRemix.wav” nhưng lại có đoạn tin nhắn đi kèm là “Lion”.



Hình 3.2. Giấu tin nhắn trong audio



Hình 3.3. File Output.wav chứa đoạn tin nhắn được giấu


#### Giấu một tệp văn bản trong âm thanh

Các bước thực hiện tương tự như việc giấu một tin nhắn trong âm thanh chúng ta chỉ thay đổi giá trị “text” thành tên tệp văn bản là được. Sau khi thực hiện thì sẽ xuất ra cho chúng ta một đoạn âm thanh mới chứa tệp văn bản được giấu.


### Xuất thông tin bí mật

Sau khi chúng ta đã thực hiện việc giấu thông tin trong âm thanh thì sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc xuất thông tin được giấu trong tệp âm thanh bằng cách sử dụng dòng lệnh “python ExWave.py -f fileoutput.wav”(Trong đó fileoutput.wav là tệp âm thanh được tạo ra sau khi chúng ta thực hiện giấu tin, đoạn âm thanh này sẽ chứa thông tin mà chúng ta đã giấu).

Sau khi thực hiện chạy lệnh chương trình sẽ hiển thị ra thông tin mà chúng ta đã giấu vào tệp âm thanh. Hình 3.4 là hiển thị thông tin về đoạn tin nhắn đã được giấu vào tệp âm thành. Hình 3.5 là hiển thị thông tin về tệp văn bản đã được giấu vào tệp âm thanh. Đối với tệp văn bản được giấu trong tệp âm thanh thì thông tin sẽ hiển thị ra một file có tên với cú pháp là “TenAmThanh\_tentep”.



Hình 3.4. Xuất nội dung đính kèm trong âm thanh nếu là đoạn tin nhắn



Hình 3.5. Xuất nội dung đính kèm trong âm thanh nếu là tệp văn bản

## Đánh Giá

Audio steganography là một lĩnh vực đầy tiềm năng trong bảo mật thông tin, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức. Việc lựa chọn phương pháp giấu tin phù hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng và mức độ bảo mật cần thiết. Những tiến bộ trong kỹ thuật giấu tin và xử lý tín hiệu hứa hẹn sẽ làm cho audio steganography trở nên an toàn và hiệu quả hơn trong tương lai. Đánh giá ưu nhược điểm của Audio Steganography:

**Ưu điểm:**

* Bảo mật: Thông tin được giấu kín và không thể dễ dàng phát hiện bởi người nghe thông thường.
* Dung lượng: Tệp âm thanh thường có dung lượng lớn, cho phép giấu một lượng thông tin tương đối lớn mà không làm thay đổi đáng kể kích thước tệp.
* Khó bị phát hiện: Các kỹ thuật giấu tin tiên tiến làm cho việc phát hiện thông tin giấu trở nên khó khăn, ngay cả với các phương pháp phân tích tín hiệu phức tạp.

**Nhược điểm:**

* Dễ bị tổn hại bởi nén và xử lý tín hiệu: Các thao tác như nén dữ liệu (MP3, AAC) hoặc xử lý tín hiệu (lọc, thay đổi âm lượng) có thể làm mất hoặc làm hỏng thông tin giấu.
* Khả năng phát hiện: Một số phương pháp giấu tin có thể bị phát hiện bởi các kỹ thuật phân tích thống kê và phân tích tín hiệu.
* Phức tạp: Các phương pháp phức tạp như Spread Spectrum hoặc Echo Hiding đòi hỏi kiến thức sâu về xử lý tín hiệu và tài nguyên tính toán lớn.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết Luận

Kỹ thuật giấu thông tin trong âm thanh số là một trong những hướng nghiên cứu chính của phương pháp giấu thông tin hiện nay và đã đạt được những kết quả khả quan. Đề tài này đã tìm hiểu và trình bày lại một số kỹ thuật giấu tin điển hình theo hai hướng giấu tin chính đó là:

* Giấu thông tin trên miền dữ liệu thời gian thực: chú trọng đến một số kỹ thuật giấu tin trên các bit LSB. Với kỹ thuật giấu tin này chúng ta có thể áp dụng để giấu văn bản, ảnh nhị phân, ảnh cấp xám hoặc một đoạn âm thanh vào tín hiệu âm thanh.
* Giấu thông tin trên miền biến đổi: tìm hiểu phương pháp giấu tin trên miền biến đổi Fourier có thể áp dụng để giấu một đoạn âm thanh vào một đoạn âm thanh khác.

Do hạn chế về thời gian nên trong đề tài này chưa nghiên cứu được phương pháp cải tiến giấu tin trên miền biến đổi của dữ liệu audio. Đặc biệt chưa đánh giá được độ bền vững của các kỹ thuật giấu tin khi bị một số tấn công làm ảnh hưởng đến tín hiệu của audio đã mang thông tin. Các kỹ thuật giấu tin chủ yếu thử nghiệm trên tín hiệu audio định dạng tệp \*.wav, chưa thực hiện trên các tệp âm thanh nén định dạng mp3, mp4, mpeg... Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài sẽ nghiên cứu phương pháp giấu tin bền vững trên tín hiệu audio và trên dạng âm thanh nén: mp3, mp4,...

## Hướng Phát Triển

### Đề xuất phương pháp giấu văn bản kết hợp MSB và LSB của tín hiệu audio

Dựa vào kỹ thuật ẩn hình ảnh xám của tác giả Pradeep Kumar Singh và cộng thêm các chủ đề xuất bản năm 2010 được trình bày trong mục 2.2. Tác giả của đề tài nghiên cứu này nhận thấy rằng có thể cải tiến ứng dụng cho phương pháp ẩn văn bản thông tin vào âm thanh tín hiệu bằng cách kết hợp MSB và LSB chi tiết như sau.

Như chúng ta đã biết văn bản thông tin là dạng thông tin có nội dung toàn văn bản ký tự và số đơn thuần, trong nội dung không chứa các bảng thông tin hoặc biểu đồ hoặc... với những thông tin này khi lưu trữ Trong máy tính, chúng tôi có thể lưu trong các tệp văn bản của NotePad (\*.txt) hoặc WordPad (\*.rtf). Mỗi ký tự lưu trong tệp phù hợp với một mã ASCII có giá trị là 1 byte (giá trị từ 0 đến 255) nhưng chỉ có 128 ký tự đầu tiên được sử dụng hay, còn lại là phần mở rộng ký tự. Các ký tự có mã từ 0 đến 31 được gọi là các ký tự điều khiển, không được ra, được dùng để điều khiển các thiết bị ngoại vi vi, ngoài ra ký tự có mã hóa là 7 được dùng để tạo một bip kêu tiếng, ký tự tự động có mã hóa là 13 dùng để chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng bên dưới…do đó để truyền mật khẩu dưới dạng văn bản đặc biệt văn bản tiếng Anh ta chỉ cần sử dụng các ký tự từ 32 đến 127 là có thể biểu hiện diễn đàn đủ nội dung cần trao đổi.

#### Phương pháp 1


Với nhận xét về tác giả, xin đề xuất xuất bản phương pháp ẩn trong âm thanh tín hiệu bằng cách sử dụng 7 bit/tín hiệu để ẩn dữ liệu mà ít có sự thay đổi về gốc âm thanh tín hiệu. Cụ thể, đoạn văn bản được chuyển đổi thành mã ASCII, sử dụng ASCII mã hóa 7 bit của mỗi tin so sánh với MSB cao 7 bit của các tín hiệu gốc, nếu tín hiệu trùng khớp nào đó, ta sẽ đánh dấu sự có mặt của data in a cụ tín hiệu

cách sử dụng LSB 4 bit, theo nguyên tắc điều chỉnh bit 1 trong LSB 4 bit là lẻ. Trong trường hợp MSB cao 7 bit của bản gốc tín hiệu không trùng lặp với 7 bit của ẩn tín hiệu sẽ điều chỉnh số 1 trong LSB 4 bit của tín hiệu là số chẵn để đánh dấu dấu hiệu này. Quá trình ẩn sẽ được lặp lại khi ẩn các ký tự của thông báo.

Quá trình phân tích được thực hiện bằng cách kiểm tra LSB 4 bit của từng âm thanh tín hiệu, nếu bit 1 của 4 bit này là lẻ thì phân tách ra 7 bit MSB được ẩn tự động, ngược lại nếu số bit 1 chẵn thì bỏ qua và thực hiện kiểm tra các tín hiệu tiếp theo

theo.

Hình dưới đây minh họa phương pháp ẩn ký tự “N” và “O” trong âm thanh tín hiệu bằng cách khớp MSB 7 bit và điều chỉnh LSB 4 bit khi ẩn tín hiệu.




Hình 4.1. Minh họa kỹ thuật giấu văn bản dựa vào7 bit MSB và 4 bit LSB của tín hiệu audio

Với phương pháp ẩn này, chúng tôi không thực hiện thay đổi quá nhiều bit LSB như kỹ thuật ẩn ảnh xám trong âm thanh được trình bày trên hình, với phương pháp ẩn có thể dễ dàng bị tấn công bằng danh sách phương pháp LSB. Ở đây, khi cài đặt, chúng tôi có thể điều chỉnh việc sử dụng LSB 2 hoặc 4 bit để kiểm tra tính chẵn lẻ của bit 1 trong chuỗi.

#### Phương pháp 2

Phương pháp khác trong trường hợp số lượng ký tự cần ẩn âm thanh quá nhiều khi số tín hiệu có 7 bit MSB trùng lặp với 7bit của ký tự không đủ thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp chỉ so khớp 4 bit của ký tự với MSB 4 bit của âm thanh tín hiệu nếu trùng lặp thay thế tín hiệu cuối cùng 3 bit bằng ký tự cuối cùng 3 bit. Trong trường hợp này, không trùng lặp điều chỉnh LSB 3 bit của tín hiệu đều bằng 0 để đánh dấu dấu hiệu này không ẩn thông tin. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ hợp nhất phân tích ta kiểm tra LSB 3 bit nếu bằng 0 là không ẩn, ngược lại ẩn phân tách ta bằng cách lấy MSB 4 bit tổng hợp với LSB 3 bit được ký tự ẩn.



Hình 4.2. Minh họa kỹ thuật giấu văn bản dựa trên 4 bit MSB và 3 bit LSB của tín hiệu audio

Trường hợp tùy chỉnh với số lượng ký tự cụ thể mà chúng tôi có thể ẩn dựa trên MSB 4 đến 7 bit để có thể ẩn văn bản thông tin. Thuật toán ẩn tương tự như được trình bày trong mục 2.2. Do đó, thuật toán này không trình bày ẩn thuật toán và phân tích chi tiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aubrey de Seslincourt (1996), Herodotus - The Histories, Penguin Books, London. |
|  | Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Jessica Fridrich (2008), Digital Watermarking and Steganography, Second Edition, Morgan Kaufmann Press, USA. |
|  | Jessica Fridrich (2009), Steganography in digital media: principles, algorithms, and applications, Cambridge University Press. |
|  | Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình giấu tin và thuỷ vân ảnh, Trung tâm thông tin tư liệu, TTKHTN - CN 2003. |
|  | Min Wu, Multimedia Data Hiding, Princeton University, USA, 2001. |
|  | Michael Arnold, Dr. Christoph Busch, Watermarking of Audio, Music Scores and 3D Models, INI-GraphicsNet - Press & Media, 2003. |
|  | Chun-Shien Lu, Multimedia Security: Steganography and Digital Watermarking techniques for Protection of Intellectual Property, IDEA Group Publishing, 2005. |
|  | Pradeep Kumar Singh, R.K.Aggrawal: Enhancement of LSB based Steganography for Hiding Image in Audio, (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering Vol. 02, No. 05, 2010, 1652-1658. |
|  | <https://www.clear.rice.edu/elec301/Projects01/smokey_steg/> |
|  | <https://www.iicybersecurity.com/audio-steganography.html> |