

**T.C.**

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ**

**BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KRİPTOLOJİYE GİRİŞ

**ÖDEV**

EAP Exchange

**Hazırlayan:**

**ESRA KIZILELMA 1-A B191210040**

**İçindekiler**

1. Mevcut Şifreleme Algoritmalarının Analizi
2. Gelişim süreci
3. Çerçeve Protokolü Yapısı
4. Yöntemler
5. Kullanım alanları
6. Güçlü zayıf yönleri
7. Kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
8. Kaynakça

**Mevcut Şifreleme Algoritmalarının Analizi**

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre küçük boyuttaki verilerin şifrelenmesi işleminde DES algoritması AES algoritmasından daha performanslı bir şekilde çalışmaktadır. Şifrelenecek verinin boyutu 1MB ve üzeri olduğu durumlarda AES şifreleme algoritması DES şifreleme algoritmasından daha performanslı bir şekilde çalışmaktadır. 1 MB ‘tan küçük verilerin şifrelenmesi işlemi sonucunda elde edilen sonuçlara göre algoritmaların performans sıralamasının büyükten küçüğe doğru Blowfish, Twofish, TEA, IDEA, DES, AES, RC2, 3DES, RSA algoritmaları şeklinde olduğunu gösterir (Tablo 4.2- 4.9). Simetrik şifreleme algoritmaları asimetrik şifreleme algoritmalarına göre çok daha performanslı bir şekilde çalışmaktadır. Çalışmada algoritmalar farklı donanım özelliklerine (AMD, Intel işlemci) ve farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda test edilmiştir.

Kullanılacak algoritmalar seçilirken bilgisayar özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle AMD işlemciye sahip bilgisayarlarda asimetrik şifreleme algoritması olan RSA, diğer simetrik şifreleme algoritmaları olan Blowfish, 96 Twofish, TEA, IDEA, DES, AES, 3DES ve RC2’ye göre çok daha yavaş çalışmaktadır. Şifrelenecek verinin boyutu 1 MB’tan fazla olması durumunda elde edilen sonuçlara göre algoritmaların performans sıralamasının büyükten küçüğe doğru Blowfish, Twofish, TEA, AES, IDEA, DES, RC2, 3DES, RSA algoritmaları şeklinde olduğunu gösterir (Tablo 4.2 - 4.9). Metinler şifrelendikten sonra şifreli hallerinde boyut olarak bir artış olmaktadır. Metinlerin şifreli halleri daha fazla karakter içermektedir. Burada gösterilen performans sonuçlarının algoritmaların güvenilirliğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. [1]

1. AES (Advanced Encryption Standard):

Avantajlar:

- Yüksek güvenlik seviyesi.

- Geniş kabul görmüş bir standart.

- Hızlı ve etkili bir performansa sahiptir.

Zayıflıklar:

- Doğru bir şekilde uygulandığında genellikle güvenlidir, ancak yan kanal saldırıları gibi spesifik senaryolarda zayıf olabilir.

2. RSA (Rivest-Shamir-Adleman):

- Avantajlar:

- Asimetrik şifreleme için popüler bir seçenek.

- Dijital imzalama ve anahtar değişimi için kullanılır.

- Zayıflıklar:

- Güvenliği, kullanılan anahtar uzunluğuna bağlıdır. Kısa anahtarlar zamanla kırılabilir hale gelebilir.

3. ECC (Elliptic Curve Cryptography):

- Avantajlar:

- Asimetrik şifreleme için diğer bir popüler seçenek.

- Daha küçük anahtar boyutlarıyla yüksek güvenlik sağlar.

- Zayıflıklar:

- Belirli eğriler veya parametrelerin seçimi hataları güvenliği etkileyebilir.

4. SHA-256 (Secure Hash Algorithm):

- Avantajlar:

- Hızlı ve güvenilir bir kriptografik hash fonksiyonu.

- Geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılır.

- Zayıflıklar:

- Teorik olarak, çarpışma saldırıları gibi belirli senaryolarda zayıf olabilir.

5. Blowfish ve Twofish:

- Avantajlar:

- Yüksek performanslı blok şifreleme algoritmaları.

- Geniş anahtar uzunluklarına olan destekleri güvenliği artırır.

- Zayıflıklar:

- Blowfish, teorik saldırılara karşı dirençli olmasına rağmen, modern alternatiflere göre daha az kullanılmaktadır.

6. MD5 (Message Digest Algorithm 5):

- Zayıflıklar:

- Kırılabilir hale gelmiş ve çarpışma saldırılarına karşı savunmasızdır. Güvenlik uygulamalarında artık önerilmez.

Not: Güvenlik teknolojileri sürekli olarak evrimleşir ve şifreleme algoritmalarının değerlendirmesi zaman içinde değişebilir. Güvenlikle ilgili güncel bilgileri ve önerileri takip etmek önemlidir. Güvenlikle ilgili profesyonel rehberlik almak, özellikle şifreleme ve kriptografi konusunda uzmanlaşmış kişilerle iş birliği yapmak her zaman önerilir.

**Şifreleme Algoritması Yazarken Kullanılan Dilin Etkisi**

Şifreleme algoritması yazmak ciddi bir güvenlik sorumluluğu gerektirir ve bu alanda derin bilgi ve uzmanlık gerektirir. Ayrıca, güvenliği sağlamak ve algoritmanın doğru çalıştığından emin olmak için matematiksel analiz ve güvenlik testleri yapılması önemlidir. Bu tür bir projeye başlamadan önce kriptografi konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Ancak, eğer yine de şifreleme algoritması yazmaya kararlıysanız, genellikle güvenli ve performanslı kod yazmada rahat olan bir dil seçmelisiniz. İşte bu tür bir projede kullanabileceğiniz bazı diller:

1.C/C++:

- Performans önemliyse ve düşük seviye kontrol gerekiyorsa, C veya C++ tercih edilebilir. Bu diller, doğrudan bellek kontrolü ve yüksek performans sağlar.

2. Python:

- Prototip oluşturmak veya daha yüksek seviyede bir dilde çalışmak istiyorsanız Python kullanabilirsiniz. Ancak, performans konusunda C/C++ kadar etkili olmayabilir.

3. Java:

- Platform bağımsız olması ve nesne yönelimli programlama sağlaması açısından Java tercih edilebilir. Ancak, performans bakımından C/C++ kadar olmayabilir.

4. Rust:

- Yeni bir dil olan Rust, bellek güvenliği konusunda önemli avantajlar sağlar ve C/C++'a benzer performansa sahiptir. Güvenlik odaklı projelerde kullanılabilir.

5. Go:

- Go, hızlı geliştirme ve performans açısından dengeli bir dil olarak bilinir. Temiz ve basit bir syntaxa sahiptir.

Unutmayın ki, kriptografi hataları ciddi güvenlik açıklarına yol açabilir ve bu nedenle kriptografik algoritmaların tasarımı ve uygulanması konusunda özenle çalışılmalıdır. Ayrıca, güvenlik uzmanları ve kriptografi uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. Önceki cevapta belirtildiği gibi, bu tür bir projede profesyonel rehberlik almak önemlidir.

**Blok Şifreleme Algoritması Yapısı**

Bloğa dayalı şifreleme algoritmaları, veriyi belirli boyutlardaki bloklara bölen ve ardından her bloğu bağımsız olarak şifreleyen algoritmaları ifade eder. Bu tür bir algoritma tasarlamak karmaşık bir süreçtir ve güvenlik açısından dikkatlice düşünülmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. İşte temel adımlar ve prensipler:

1. Blokların Bölünmesi:

- Veri, belirli bir boyuttaki bloklara bölünmelidir. Örneğin, 128 bit boyutundaki bloklar sıkça kullanılır.

2. Anahtar Yönetimi:

- Blok şifreleme algoritmaları genellikle bir anahtar ile çalışır. Güvenlik, bu anahtarın nasıl yönetildiği ve kullanıldığına bağlıdır. Anahtarlar güçlü ve rastgele olmalıdır.

3. Alt Anahtar Üretimi:

- Genellikle anahtar, alt anahtarlar olarak adlandırılan daha küçük parçalara bölünür. Bu alt anahtarlar, şifreleme ve şifre çözme işlemleri sırasında kullanılır.

4. Permutasyon ve Substitution (Yerine Koyma):

- Bloklar üzerinde permutasyon (yer değiştirme) ve substitution (yerine koyma) operasyonları gerçekleştirilir. Bu adımlar, şifreleme işleminin temelini oluşturur.

5. Iterative (Yinelemeli) İşlemler:

- Blok şifreleme algoritmaları genellikle belirli sayıda yinelemeli işlem içerir. Bu, güvenliği artırmak ve şifreleme işlemini daha karmaşık hale getirmek amacıyla yapılır.

6. Diffusion ve Confusion:

- Diffusion, giriş verisinin tüm bloklara eşit olarak dağılmasını ifade eder. Confusion ise şifreleme işleminin anahtarın karmaşıklığını artırarak gizemini korumasını sağlar.

7. Performans Ölçümleri:

- Tasarladığınız algoritmanın performansını değerlendirmek için çeşitli metrikler kullanabilirsiniz. Bu metrikler arasında şifreleme ve şifre çözme süreleri, anahtar uzunluğu, saldırılara karşı direnç ve kaynak kullanımı bulunabilir.

8. Matematiksel Analiz:

- Algoritmanızın matematiksel dayanakları ve güvenlik özellikleri üzerine bir analiz yapmalısınız. Bu, potansiyel saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

9. Standartlara Uygunluk:

- Tasarladığınız algoritmanın, endüstri standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirmelisiniz. FIPS (Federal Information Processing Standards) gibi standartlar, şifreleme algoritmalarının güvenliği ve etkinliği konusunda belirli gereksinimleri içerir.

Bu adımları takip ederek, mevcut literatürden esinlenerek güçlü ve güvenli bir blok şifreleme algoritması tasarlamaya çalışabilirsiniz. Ancak, gerçek bir şifreleme algoritması tasarlama süreci oldukça karmaşıktır ve bu alanda uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, profesyonel bir kriptografi uzmanının gözetimi altında çalışmanız önerilir.

**Güçlü Blok Şifreleme Algoritmalarının Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi**

Günümüzde blok şifreleme algoritmaları, şifrelemenin gerektiği birçok alanda kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla bu algoritmaların gücüde güvenlik açısından çok önemlidir. Blok şifreleme algoritmalarının gücü, anahtar uzunluğuna, yapılan saldırılara karşı dayanıklılığına bağlıdır. Bunun yanında saldırıların başarılı sayılabilmesi için geniş anahtar arama saldırısı da bir kıstas olarak kullanılmaktadır. Yani anahtar arama saldırısından daha az maliyete mal olan saldırlar başarılı sayılmaktadır. Dolayısıyla algoritmanın tasarımında kullanılan anahtar yönetimi, yani bir ana anahtardan döngülere giriş olan anahtarlar elde etme yöntemi, S kutuları ve döngü sayısı algoritmanın yapılan saldırılara dayanıklılığını da etkilemektedir. Buna ek olarak algoritmaya yapılan saldırı da kullanılacak açık metin/şifreli metinlerin sayısı da, birçok gelişmiş saldırı yöntemleri bu verileri gerektirmekte, algoritmanın gücünü ortaya koymaktadır. Her ne kadar yukarıda bahsedilen teknikler geniş anahtar arama saldırısından daha etkili olsa da daha az açık metnin ve şifreli metnin kullanıldığı saldırı yöntemleri geliştirmek gereklidir. AES algoritmasında olduğu gibi yeni saldırı tipleri demek yeni algoritmalarda bu saldırı tiplerinin dikkate alındığı daha güçlü şifreleme algoritmaları demektir.[2]

**Şifreleme algoritmalarının tasarımında ve güvenli uygulamalarında temel prensipleri belirlemek önemlidir. İşte bu prensipler ve şifreleme algoritmalarına olan etkileri:**

1. Simetrik ve Asimetrik Şifreleme:

- Etki: Simetrik şifreleme genellikle daha hızlıdır ve düşük kaynak tüketimine sahiptir. Asimetrik şifreleme ise genellikle anahtar yönetimini kolaylaştırır ve güvenli anahtar değişimi sağlar.

2. Akış Şifreleme ve Blok Şifreleme:

- Etki: Akış şifreleme, sürekli bir veri akışını şifrelemek için kullanılır ve genellikle hızlıdır. Blok şifreleme, belirli boyutlardaki blokları ayrı ayrı şifreler ve genellikle daha karmaşık bir anahtar yönetimi gerektirir.

3. Anahtar Yönetimi:

- Etki: Güvenli anahtar yönetimi, algoritmanın güvenliğini doğrudan etkiler. Anahtarların oluşturulması, değiştirilmesi ve güvenli bir şekilde saklanması, şifreleme sisteminin dayanıklılığını artırır.

4. Blokların Bölünmesi ve Döngü Sayısı:

- Etki: Blok boyutu ve döngü sayısı, algoritmanın güvenliği ve performansı üzerinde etkilidir. Daha büyük bloklar ve daha fazla döngü genellikle daha güvenli ancak daha yavaş işlemeye neden olabilir.

5. S Kutuları ve P Kutuları:

- Etki: S kutuları ve P kutuları, şifreleme algoritmalarının dayanıklılığını artırarak saldırılara karşı direncini güçlendirir. Bu kutuların tasarımı, algoritmanın güvenliğini büyük ölçüde belirler.

6. Anahtar ve Blok Boyutları:

- Etki: Daha uzun anahtarlar ve büyük bloklar, genellikle daha güvenli ancak daha yavaş şifreleme sağlar. Ancak, performans ve güvenlik arasında bir denge bulunması önemlidir.

Bu prensipler, bir şifreleme algoritmasının tasarımında ve güvenli uygulamasında dikkate alınmalıdır. Her şifreleme algoritması farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanır, bu nedenle kullanım senaryonuza ve güvenlik gereksinimlerinize uygun bir algoritma seçimi önemlidir. Şifreleme algoritmalarını tasarlarken ve değerlendirirken, uzmanlardan ve kriptografi topluluğundan gelen güncel bilgileri de takip etmek önemlidir.

[1] Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi, Eylül 2010, “https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/80357/T04682.pdf?sequence=1” Bilg.Müh. Ümit GÜNDEN, Nejat YUMUŞAK

[2] Modern Şifreleme Algoritmaları, “https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319383”, Fatih ŞAHİN

[3]