**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN:**

**AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:**

**AES VÀ DEMO SẢN PHẨM THỰC TẾ ỨNG DỤNG**

**MÃ HÓA AES**

**GVHD: TS. Lê Thị Anh**

**Mã lớp độc lập: 2023IT6001001**

**NHÓM: 10**

**Hà Nội – Năm học: 2023 - 2024**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN:**

**AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:**

**AES VÀ DEMO SẢN PHẨM THỰC TẾ ỨNG DỤNG**

**MÃ HÓA AES**

**GVHD: TS. Lê Thị Anh**

**Mã lớp độc lập: 2023IT6001001**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sinh viên thực hiện** | **Mã sinh viên** |
| **Trương Minh Hằng** | **2021601060** |
| **Đỗ Thị Hoài** | **2021602437** |
| **Thân Thị Thùy Linh** | **2021604805** |
| **Nguyễn Thị Phương Thanh** | **2021606057** |
| **Trần Thu Trang** | **2021608615** |

# MỤC LỤC

[MỤC LỤC 3](#_Toc154083323)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH 5](#_Toc154083324)

[LỜI CẢM ƠN 6](#_Toc154083325)

[LỜI MỞ ĐẦU 7](#_Toc154083326)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 8](#_Toc154083327)

[1.1 Lý do lựa chọn đề tài 8](#_Toc154083328)

[1.2 Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin 9](#_Toc154083329)

[1.2.1. Sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn thông tin 9](#_Toc154083330)

[1.2.2. Khái niệm an toàn thông tin 9](#_Toc154083331)

[1.2.3 Các yêu cầu an toàn bảo mật thông tin 10](#_Toc154083332)

[1.2.4. Các nội dung an toàn thông tin 11](#_Toc154083333)

[1.2.5. Các chiến lược bảo đảm an toàn thông tin 11](#_Toc154083334)

[1.2.6.Các phương pháp bảo vệ thông tin 12](#_Toc154083335)

[1.3.An toàn thông tin bằng mật mã 13](#_Toc154083336)

[1.3.1. Mật mã và thông tin 13](#_Toc154083337)

[1.3.2. Hệ mật mã 15](#_Toc154083338)

[1.3.2.1. Các thành phần của một hệ mật mã 15](#_Toc154083339)

[1.3.2.2. Vai trò của hệ mật mã 15](#_Toc154083340)

[1.3.2.3. Mã hóa và giải mã thông tin 16](#_Toc154083341)

[1.3.2.4. Phân loại hệ mật mã 17](#_Toc154083342)

[1.4. Đề tài nghiên cứu 21](#_Toc154083343)

[1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 21](#_Toc154083344)

[1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 22](#_Toc154083345)

[1.4.3. Mục tiêu nghiên cứu 23](#_Toc154083346)

[1.4.4. Kiến thực cần có 23](#_Toc154083347)

[1.4.5. Phương pháp nghiên cứu 24](#_Toc154083348)

[CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25](#_Toc154083349)

[2.1. Giới thiệu 25](#_Toc154083350)

[2.1.1. Nội dung 25](#_Toc154083351)

[2.1.2.Các yêu cầu cần giải quyết 25](#_Toc154083352)

[2.2.Nội dung thuật toán 25](#_Toc154083353)

[2.2.1.Thuật toán AES 25](#_Toc154083354)

[2.2.1.1. Thuật toán 25](#_Toc154083355)

[2.2.1.2.Xây dựng thuật toán 27](#_Toc154083356)

[2.2.1.3. Ưu điểm - Nhược điểm của hệ mã hóa AES : 31](#_Toc154083357)

[2.2.1.4. Các dạng tấn công vào AES và phương pháp phòng chống. 32](#_Toc154083358)

[2.2.2. Hệ mã hóa đường cong Elliptic ( ECC ) 33](#_Toc154083359)

[2.2.2.1. Khái niệm 33](#_Toc154083360)

[2.2.2.2. Mật mã đường cong ECC 34](#_Toc154083361)

[2.2.2.3. Ưu điểm - Nhược điểm của hệ mã hóa EEC: 39](#_Toc154083362)

[2.2.2.4. Mật mã đường cong Elliptic được sử dụng để làm gì? 40](#_Toc154083363)

[2.2.3. AES – ECC và ứng dụng trong truyền tải đề thi 40](#_Toc154083364)

[2.2.3.2. Thuật toán AES – ECC: 41](#_Toc154083365)

[2.2.3.2. Kết quả phân tích giữa hệ mã hóa lai AES-ECC , AES và ECC : 42](#_Toc154083366)

[2.2.4. Giải pháp và xây dựng chương trình 43](#_Toc154083367)

[CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH DEMO 45](#_Toc154083368)

[3.1. Sở GD truyền đề thi đến các trường 45](#_Toc154083369)

[3.2. Chương trình demo (Ngôn ngữ Python) 46](#_Toc154083370)

[CHƯƠNG 4: KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 48](#_Toc154083371)

[4.1. Các kiến thức đã lĩnh hội 48](#_Toc154083372)

[4.2. Hướng phát triển 49](#_Toc154083373)

[4.2.1 .Tính khả thi của đề tài nghiên cứu : 49](#_Toc154083374)

[4.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu 50](#_Toc154083375)

[4.2.3. Mở rộng đề tài : 52](#_Toc154083376)

[4.3. Các kỹ năng đã tiếp thu 53](#_Toc154083377)

[4.4. Bài học kinh nghiệm 53](#_Toc154083378)

[CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 54](#_Toc154083379)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 56](#_Toc154083380)

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Hình 1. 1: Các mức độ bảo về thông tin 13](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083263)

[Hình 1. 2: Thông tin gửi đi bị nghe lén 14](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083264)

[Hình 1. 3: Bảo vệ thông tin bằng mật mã 14](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083265)

[Hình 1. 4: Quá trình mã hóa và giải mã thông tin 17](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083266)

[Hình 1. 5: Sơ đồ mã hóa và giải mã bằng khóa riêng 19](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083267)

[Hình 1. 6: Sơ đồ mã hóa và giải mã bằng khóa công khai 21](#_Toc154083268)

[Hình 2. 1: Sơ đồ mã hóa AES 128 bits 27](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083276)

[Hình 2. 2: Bảng giá trị S-Box 28](#_Toc154083277)

[Hình 2. 3: Bảng giá trị S-box nghịch đảo 28](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083278)

[Hình 2. 4: Quá trình mã hóa 29](file:///C:\Users\nguye\Documents\Zalo%20Received%20Files\BTLATBMTT_CSuaLinh%20(2).docx#_Toc154083279)

[Hình 2. 5: Các dạng đồ thị đường cong 34](#_Toc154083280)

[Hình 2. 6: Sơ đồ truyền tải đề thi qua mạng internet 44](#_Toc154083281)

[Hình 3. 1: Sở GD&ĐT truyền đề thi đến các trường 45](#_Toc154083288)

[Hình 3. 2: Các trường truyền dữ liệu cho sở GD&ĐT 45](#_Toc154083289)

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thị Anh. Trong quá trình tìm hiểu và học tập bộ môn An toàn và bảo mật thông tin, chúng em đã được cô cung cấp và truyền đạt tất cả kiến thức chuyên môn cần thiết và quý giá nhất. Ngoài ra, chúng em còn được rèn luyện một tinh thần học tập và làm việc độc lập , sáng tạo. Đây là tính cách hết sức cần thiết để có thể thành công khi bắt tay vào nghề nghiệp trong tương lai. Nhóm đã nhận được sự hướng dẫn và những chia sẻ rất tận tình, tâm huyết của cô. Từ những hướng dẫn tận tình của cô cùng với kiến thức mà nhóm đã học tập, tìm hiểu, chúng em đã hoàn thành báo cáo đề tài *“****AES và Demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES****”*. Đây là cơ hội để nhóm em có thể áp dụng, tìm hiểu thêm và tổng kết lại những kiến thức mà mình đã học. Đồng thời, rút ra được những kinh nghiệm thực tế và quý giá trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Với tất cả sự cố gắng, nỗ lực của mình, nhóm em đã hoàn thành tốt nhất bài báo cáo này.Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót, nhóm chúng em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót khi thực hiện . Nhóm chúng em mong nhận được sự góp ý của cô để đề tài cũng như ứng dụng demo của các thành viên trong nhóm được đầy đủ và hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như các chức năng của ứng dụng demo. Sự phê bình, góp ý của cô sẽ là những bài học kinh nghiệm rất quý báu cho công việc thực tế của chúng em sau này .

Kính chúc cô thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

# LỜI MỞ ĐẦU

Với sự bùng nổ mạnh của công nghệ thông tin và sự phát triển của mạng Internet nên việc trao đổi thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phát sinh thêm một vấn đề ngày càng trở nên cấp bách và cần thiết về yêu cầu an toàn mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin trong môi trường mạng cũng như trong thực tiễn. Vấn đề khó khăn đặt ra là làm sao giữ được tính bảo mật của thông tin, thông tin đến đúng được địa chỉ cần đến và không bị sửa đổi. Hậu quả sẽ khó lường nếu như thư được gửi cho một người nhưng lại bị một người khác xem trộm và sửa đổi nội dung bức thư trái với chủ ý của người gửi.

Mã hoá thông tin là một trong các phương pháp có thể đảm bảo được tính bảo mật của thông tin. Khi mã hóa, thông tin được biến đổi (được mã hóa) bằng thuật toán mã hóa thông qua việc sử dụng “khóa”. Chỉ có người dùng có cùng “khóa” mới phục hồi lại được thông tin ban đầu (giải mã). Do vậy “khóa” cần được bảo vệ nghiêm ngặt và được truyền từ người gửi đến người nhận trên một kênh an toàn riêng sao cho người thứ ba không thể biết được khóa. Phương pháp này được gọi là mã hóa bằng khóa riêng hoặc mật mã khóa đối xứng. Có một số chuẩn thuật toán khóa đối xứng, ví dụ như DES, AES, v.v…

Cụ thể, trong đề tài được giao của nhóm em với đề tài ***“ AES và Demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES ”*** với ứng dụng cụ thể là ***“ Ứng dụng hệ thống mã hóa lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi ”*** sẽ sử dụng hệ mật mã bất đối xứng AES và hệ mật mã đối xứng ECC để thực hiện mã hóa và truyền tải đề thi với mong muốn áp dụng kiến thức đã học, giải quyết bài toán bảo mật đề thi trong thi tuyển sinh.

Trong suốt quá trình học tập, nhóm em rất may mắn được cô giáo ***TS. Lê Thị Anh*** hướng dẫn một cách tận tâm và nhiệt tình với những giờ học chất lượng và dễ hiểu. Nội dung đề tài được hoàn thành dựa trên những lý thuyết đã học cùng nhiều tài liệu tham khảo khác tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót, nhóm mong nhận thêm phản ánh và góp ý từ phía giảng viên và các bạn đọc .

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

## 1.1 Lý do lựa chọn đề tài

Bảo mật đề thi có vai trò hết sức quan trọng đối với các kỳ thi.Đề thi là một trong những tài liệu mật của quốc gia. Hằng năm, các trường học phải thường xuyên tổ chức các kỳ thi nhằm tuyển chọn học sinh vào trường, kỳ thi đánh giá kết quả học tập của học sinh như: Thi tuyển sinh đầu vào, kiểm tra chất lượng, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi… Trong các kỳ thi đó, có những đợt thi các trường thi chung đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo (SGD&ĐT). Hiện nay, SGD&ĐT bảo mật đề thi của các kỳ thi bằng cách niêm phong các túi đề thi.

Việc bố trí nhân sự, in sao đề thi sẽ thực hiện theo quy định. Phương án vận chuyển bàn giao đề thi từ địa điểm in sao đến các điểm thi được tính đến, bao gồm cả kế hoạch dự phòng. Ban vận chuyển và bàn giao đề thi nhận các túi đề thi còn nguyên niêm phong từ Ban in sao đề thi bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các điểm thi. Các túi đề thi phải được bảo quản trong hòm sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày. Tại các điểm thi, đề thi và bài thi được để trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, bài thi đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong có đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thanh tra và công an), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Ngoài ra, khu vực bảo quản đề thi sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục; công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi. Từng hội đồng thi có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đề thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Với việc nhận và chuyển đề thi theo phương thức này có thể gặp nhiều trở ngại cũng như việc đảm bảo an toàn, bí mật cho đề thi chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, kinh phí cho việc giao nhận và bảo vệ đề thi rất tốn kém.

## 

Để góp phần khắc phục một phần những hạn chế trên, việc sử dụng các công cụ của mật mã học ứng dụng vào công tác bảo mật đề thi trong truyền tải đề thi qua mạng là một vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết.

## 1.2 Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

### 1.2.1. Sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn thông tin

Trong thời đại ngày nay, sự đảm bảo an toàn thông tin trở thành một vấn đề cực kỳ cần thiết và quan trọng. Với sự phổ cập mạnh mẽ của công nghệ thông tin và việc sử dụng Internet ngày càng rộng rãi, rủi ro về an ninh thông tin cũng tăng lên đáng kể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trở thành một nhiệm vụ không thể phớt lờ.

An ninh thông tin không chỉ đơn thuần là vấn đề của cá nhân mà còn là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp và chính phủ. Thông tin kinh doanh, dữ liệu khách hàng, và các thông tin quan trọng khác đều có giá trị lớn và có thể bị lợi dụng nếu không được bảo vệ chặt chẽ. Các tấn công mạng, virus, malware, và thậm chí là các cuộc tấn công mạng lớn đe dọa sự ổn định của hệ thống và có thể gây thiệt hại nặng nề cho cả cá nhân và tổ chức.

Ngoài ra, việc bảo vệ an ninh thông tin cũng liên quan đến việc duy trì uy tín và lòng tin của công dân và khách hàng. Nếu thông tin cá nhân bị đánh cắp hoặc sử dụng một cách không đúng đắn, điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của tổ chức. Do đó, việc xây dựng và duy trì các biện pháp an ninh thông tin chặt chẽ là không thể phủ nhận.

Trong bối cảnh này, các tổ chức cần đầu tư nhiều hơn vào công nghệ an ninh thông tin, đào tạo nhân sự và thiết lập các chính sách bảo mật mạng hiệu quả. Ngoài ra, sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cũng là yếu tố then chốt để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh thông tin và xây dựng một môi trường mạng an toàn, đáng tin cậy.

### 1.2.2. Khái niệm an toàn thông tin

Định nghĩa của an toàn thông tin được nêu ra từ nhiều nguồn khác nhau, chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách sau: An toàn thông tin nghĩa là thông tin được bảo vệ, các hệ thống và dịch vụ có khả năng chống lại những sự can thiệp, lỗi và những tai họa không mong đợi, các thay đổi tác động đến độ an toàn của hệ thống là nhỏ nhất. Hệ thống không an toàn là hệ thống tồn tại những điểm: thông tin bị rò rỉ ra ngoài, thông tin bị thay đổi, ...

Giá trị thực sự của thông tin chỉ đạt được khi thông tin được cung cấp chính xác và kịp thời, hệ thống phải hoạt động chuẩn xác thì mới có thể đưa ra những thông tin có giá trị cao. Mục tiêu của an toàn bảo mật trong công nghệ thông tin là đưa ra một số tiêu chuẩn an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn này vào chỗ thích hợp để giảm bớt và loại trừ những nguy hiểm có thể xảy ra. Ngày nay với kỹ thuật truyền nhận và xử lý thông tin ngày càng phát triển và phức tạp nên hệ thống chỉ có thể đạt tới một mức độ an toàn nào đó và không có một hệ thống an toàn tuyệt đối.

### 1.2.3 Các yêu cầu an toàn bảo mật thông tin

Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu là một chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế có thể có rất nhiều phương pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu. Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu có thể được quy tụ vào ba nhóm sau:

- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp hành chính.

- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp kỹ thuật (phần cứng).

- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp thuật toán (phần mềm).

Ba nhóm trên có thể được ứng dụng riêng rẽ hoặc phối kết hợp. Môi trường khó bảo vệ an toàn thông tin nhất và cũng là môi trường đối phương dễ xâm nhập nhất đó là môi trường mạng và truyền tin. Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế nhất hiện nay trên mạng truyền tin và mạng máy tính là biện pháp thuật toán.Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế nhất hiện nay trên mạng truyền tin và mạng máy tính là biện pháp thuật toán.

Ngày nay, với sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, các biện pháp tấn công ngày càng tinh xảo hơn, độ an toàn của thông tin có thể bị đe dọa từ nhiều nơi, theo nhiều cách khác nhau, chúng ta cần phải đưa ra các chính sách đề phòng thích hợp. Các yêu cầu cần thiết của việc bảo vệ thông tin và tài nguyên:

Đảm bảo bí mật (Bảo mật): Thông tin không bị lộ đối với người không được phép.

Đảm bảo tính tin cậy (Confidentiality): Thông tin và tài nguyên không thể bị truy cập trái phép bởi những người không có quyền hạn.

Đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity): Thông tin và tài nguyên không thể bị sửa đổi, bị thay thế bởi những người không có quyền hạn.

Đảm bảo tính sẵn sàng (Availability): Thông tin và tài nguyên luôn sẵn sàng để đáp ứng sử dụng cho người có quyền hạn.

Đảm bảo tính không thể chối bỏ (Non-repudiation): Thông tin và tài nguyên được xác nhận về mặt pháp luật của người cung cấp.

### 1.2.4. Các nội dung an toàn thông tin

1. Nội dung chính

An toàn máy tính: là sự bảo vệ các thông tin cố định bên trong máy tính, là khoa học về bảo đảm an toàn thông tin trong máy tính

An toàn truyền tin: là sự bảo vệ thông tin trên đường truyền tin(thông tin được truyền từ hệ thống này sang hệ thống khác), là khoa học bảo đảm an toàn thông tin trên đường truyền tin.

1. Nội dung chuyên ngành:

An toàn dữ liệu (data security)

An toàn cơ sở dữ liệu (database security)

An toàn hệ điều hành (operating system security)


An toàn mạng máy tính (network security)

### 1.2.5. Các chiến lược bảo đảm an toàn thông tin

* Giới hạn quyền hạn tối thiểu (Last Privilege):theo nguyên tắc này bất kỳ một đối tượng nào cùng chỉ có những quyền hạn nhất định đối với tài nguyên mạng.
* Bảo vệ theo chiều sâu (Defence In Depth): Không nên dựa vào một chế độ an toàn nào dù cho chúng rất mạnh, mà nên tạo nhiều cơ chế an toàn để tương hỗ lẫn nhau.
* Nút thắt (Choke Point): Tạo ra một “cửa khẩu” hẹp, và chỉ cho phép thông tin đi vào hệ thống của mình bằng con đường duy nhất chính là “cửa khẩu” này.
* Điểm nối yếu nhất (Weakest Link):Chiến lược này dựa trên nguyên tắc: “ Một dây xích chỉ chắc tại mắt duy nhất, một bức tường chỉ cứng tại điểm yếu nhất”.
* Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục của các hệ thống cục bộ.
* Tính đa dạng bảo vệ: Cần phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau cho hệ thống khác nhau, nếu không có kẻ tấn công vào được một hệ thống thì chúng cũng dễ dàng tấn công vào các hệ thống khác.

### 1.2.6.Các phương pháp bảo vệ thông tin

* Quyền truy nhập: Là lớp bảo vệ trong cùng nhằm kiểm soát các tài nguyên của mạng và quyền hạn trên tài nguyên đó.
* Đăng ký tên /mật khẩu: Thực ra đây cũng là kiểm soát quyền truy nhập, nhưng không phải truy nhập ở mức thông tin mà ở mức hệ thống.
* Mã hoá dữ liệu: Dữ liệu bị biến đổi từ dạng nhận thức được sang dạng không nhận thức được theo một thuật toán nào đó và sẽ được biến đổi ngược lại ở trạm nhận (giải mã).
* Bảo vệ vật lý: Ngăn cản các truy nhập vật lý vào hệ thống.
* Tường lửa: Ngăn chặn thâm nhập trái phép và lọc bỏ các gói tin không muốn gửi hoặc nhận vì các lý do nào đó để bảo vệ một máy tính hoặc cả mạng nội bộ (intranet.
* Quản trị mạng: Công tác quản trị mạng máy tính phải được thực hiện một cách khoa học. Toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường trong giờ làm việc. Backup dữ liệu quan trọng theo định kỳ, có kế hoạch bảo trì định kỳ, bảo mật dữ liệu, phân quyền…



Hình 1. 1: Các mức độ bảo về thông tin

## 1.3.An toàn thông tin bằng mật mã

### 1.3.1. Mật mã và thông tin

Mật mã là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu các phương pháp truyền tin bí mật. Mật mã bao gồm : Lập mã và phá mã.

* Lập mã bao gồm hai quá trình: mã hóa và giải mã. Các sản phẩm của lĩnh vực này là các hệ mã mật , các hàm băm, các hệ chữ ký điện tử, các cơ chế phân phối, quản lý khóa và các giao thức mật mã.
* Phá mã: Nghiên cứu các phương pháp phá mã hoặc tạo mã giả. Sản phẩm của lĩnh vực này là các phương pháp phá mã , các phương pháp giả mạo chữ ký, các phương pháp tấn công các hàm băm và các giao thức mật mã.

Để bảo vệ thông tin trên đường truyền người ta thường biến đổi nó từ dạng nhận thức được sang dạng không nhận thức được trước khi truyền đi trên mạng, quá trình này được gọi là mã hoá thông tin (encryption), ở trạm nhận phải thực hiện quá trình ngược lại, tức là biến đổi thông tin từ dạng không nhận thức được (dữ liệu đã được mã hoá) về dạng nhận thức được (dạng gốc), quá trình này được gọi là giải mã (decryption). Đây là một lớp bảo vệ thông tin rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong môi trường mạng.

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 1. 2: Thông tin gửi đi bị nghe lén    Hình 1. 3: Bảo vệ thông tin bằng mật mã |  |

Để bảo vệ thông tin bằng mật mã người ta thường tiếp cận theo hai hướng:

* Theo đường truyền (Link\_Oriented\_Security): thông tin được mã hoá để bảo vệ trên đường truyền giữa hai nút mà không quan tâm đến nguồn và đích của thông tin đó. Thông tin chỉ được bảo vệ trên đường truyền, tức là ở mỗi nút đều có quá trình giải mã sau đó mã hoá để truyền đi tiếp, do đó các nút cần phải được bảo vệ tốt.
* Từ nút đến nút (End\_to\_End): thông tin trên mạng được bảo vệ trên toàn đường truyền từ nguồn đến đích. Thông tin sẽ được mã hoá ngay sau khi mới tạo ra và chỉ được giải mã khi về đến đích. Cách này mắc phải nhược điểm là chỉ có dữ liệu của người dùng thì mới có thể mã hóa được còn dữ liệu điều khiển thì giữ nguyên để có thể xử lý tại các nút.


### 1.3.2. Hệ mật mã

#### 1.3.2.1. Các thành phần của một hệ mật mã

Một hệ mã mật là bộ 5 (P, C, K, E, D) thoả mãn các điều kiện sau:

* P là tập hữu hạn các bản rõ (PlainText), nó được gọi là không gian bản rõ chứa bản tin gốc ban đầu.
* C là tập hợp hữu hạn bản mã (Crypto), nó còn được gọi là không gian các bản mã. Một phần tử của C có thể nhận được bằng cách áp dụng phép mã hóa EK lên một phần tử P, với k ∈ K.
* K là tập hữu hạn các khóa hay còn gọi là không gian khoá. Đối với mỗi phần tử k của K được gọi là một khoá (Key). Số lượng của không gian khoá phải đủ lớn để “kẻ địch” không có đủ thời gian thử mọi khoá có thể (phương pháp vét cạn).
* Đối với mỗi k ∈ K có một quy tắc mã eK: P → C và một quy tắc giải mã tương ứng dK ∈ D. Mỗi eK: P→ C và dK: C → P là những hàm mà: dK (eK(x))=x với mọi bản rõ x ∈ P.
* Hàm giải mã dk chính là ánh xạ ngược của hàm mã hóa ek.

#### 1.3.2.2. Vai trò của hệ mật mã



Các hệ mật mã phải thực hiện được các vai trò sau:

* Hệ mật mã phải che dấu được nội dung của văn bản rõ (PlainText) để đảm bảo sao cho chỉ người chủ hợp pháp của thông tin mới có quyền truy cập thông tin (Secretly), hay nói cách khác là chống truy nhập không đúng quyền hạn.
* Tạo các yếu tố xác thực thông tin, đảm bảo thông tin lưu hành trong hệ thống đến người nhận hợp pháp là xác thực (Authenticity).
* Tổ chức các sơ đồ chữ ký điện tử, đảm bảo không có hiện tượng giả mạo, mạo danh để gửi thông tin trên mạng.

Ưu điểm lớn nhất của bất kỳ hệ mật mã nào đó là có thể đánh giá được độ phức tạp tính toán mà “kẻ địch” phải giải quyết bài toán để có thể lấy được thông tin của dữ liệu đã được mã hoá. Tuy nhiên mỗi hệ mật mã có một số ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng nhờ đánh giá được độ phức tạp tính toán mà ta có thể áp dụng các thuật toán mã hoá khác nhau cho từng ứng dụng cụ thể tuỳ theo yêu cầu về độ an toàn.

#### 1.3.2.3. Mã hóa và giải mã thông tin

Mã hóa *(Encryption)*: Là quá trình chuyển đổi dữ liệu gốc thành dữ liệu được mã hóa sao cho người khác không thể đọc hiểu được.

Giải mã *(Decryption)*: Là quá trình ngược lại của mã hóa, biến đổi dữ liệu đã được mã hóa thành dạng gốc ban đầu.

Bản rõ *(PlainText*): Bản tin sẽ được mã hóa hay bản tin gốc.

Bản mã *(CipherText)*: Bản tin đã được mã hóa hay bản tin mã.

Thuật toán mã hoá *((enciphering algorithm)*: Quá trình chuyển bản tin gốc sang dạng mật mã.


Thuật toán giải mã *(deciphering algorithm)*: Quá trình giải bản tin dạng mật mã trở về bản tin gốc.

Cách chọn khóa : giá trị toán học dùng để thực hiện mã hóa.

* *Khóa mã hóa (enciphering key)*: là một hoặc nhiều đối tượng (thường là các con số hay là các hướng dẫn quan trọng nào đó) được dùng trong việc mã hóa bản rõ.
* *Khóa giải mã (deciphering key*): là một hoặc nhiều đối tượng (thường là các con số hay là các hướng dẫn quan trọng nào đó) được dùng trong việc giải mã văn bản bị mã hóa.

Nhiều phương pháp mã hóa đã được đưa ra dựa trên những giải thuật toán phức tạp, để tạo khó khăn cho những ai đó muốn phá mật mã mà không cần được ai trao chìa khóa. Nói tạo khó khăn là vì trên lý thuyết ta không thể nói việc tìm chìa khóa là vô phương. Nhưng nếu trở ngại đủ lớn để làm nản lòng kẻ gian thì đã là một mức độ an toàn tốt.

Quá trình mã hóa và giải mã có thể được minh họa theo sơ đồ sau:



Hình 1. 4: Quá trình mã hóa và giải mã thông tin

#### 1.3.2.4. Phân loại hệ mật mã

Có nhiều cách để phân loại hệ mật mã. Dựa vào cách truyền khóa có thể phân các hệ mật mã thành hai loại:

* Hệ mật đối xứng (hay còn gọi là mật mã khóa bí mật)
* Hệ mật mã bất đối xứng (hay còn gọi là mật mã khóa công khai)

Ngoài ra nếu dựa vào thời gian đưa ra hệ mật mã ta còn có thể phân làm hai loại: Mật mã cổ điển (là hệ mật mã ra đời trước năm 1970) và mật mã hiện đại (ra đời sau năm 1970). Còn nếu dựa vào cách thức tiến hành mã thì hệ mật mã còn được chia làm hai loại là mã dòng (tiến hành mã từng khối dữ liệu, mỗi khối lại dựa vào các khóa khác nhau, các khóa này được sinh ra từ hàm sinh khóa, được gọi là dòng khóa ) và mã khối (tiến hành mã từng khối dữ liệu với khóa như nhau).

1. **Hệ mật đối xứng (mã khóa bí mật)**

Các hệ thống mã hóa với khóa bí mật còn được gọi là mã hóa bằng khóa riêng, sử dụng cùng một khóa cho cả hai quá trình mã hóa và giải mã. Các thuật toán hoạt động trên văn bản bình thường theo từng bit một.

Một số thuật toán đang được sử dụng rộng rãi hiện nay : DES, Triple DES, RC5, RC6, Rijndael ...hay AES (Advanced Encryption Standard) là một lựa chọn phổ biến và mạnh mẽ cho mã hóa đối xứng, cung cấp sự bảo mật vững chắc với khả năng xử lý hiệu quả trên nhiều nền tảng và thiết bị. Đây là một chuẩn mật mã cao cấp với khóa bí mật cho phép xử lý các khối dữ liệu đầu vào sử dụng các khóa có độ dài 128, 192, 256 bit.


Ưu điểm:

* Tốc độ xử lý: Mã hóa bằng khóa đối xứng thường nhanh hơn so với mã hóa bằng khóa công khai, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi xử lý dữ liệu nhanh chóng như truyền tải dữ liệu qua mạng.
* Hiệu suất tốt: Có thể mã hóa và giải mã mà không gây tải nặng cho hệ thống, điều này quan trọng đặc biệt khi tài nguyên hạn chế.
* Sử dụng ít tài nguyên hơn: Không đòi hỏi sự quản lý khóa phức tạp như mã hóa bằng khóa công khai.

Nhược điểm:

* Khả năng quản lý khóa: Vấn đề lớn nhất với mã hóa đối xứng là quản lý khóa an toàn giữa các bên truyền thông. Nếu khóa bị tiết lộ, toàn bộ hệ thống mã hóa có thể bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.
* Khả năng phân phối khóa: Việc phải phân phối khóa đối xứng đến các bên truyền thông có thể làm cho quá trình này trở nên phức tạp, đặc biệt là khi có nhiều bên tham gia.
* Khả năng sử dụng cho nhiều bên: Mã hóa đối xứng thường không được sử dụng hiệu quả khi có nhiều bên tham gia trong quá trình truyền thông, như trong môi trường mạng công cộng.

Quá trình mã hóa và giải mã bằng cách sử dụng khóa bí mật được minh họa như hình dưới đây:



Hình 1. 5: Sơ đồ mã hóa và giải mã bằng khóa riêng

1. **Hệ mật bất đối xứng (mã khóa công khai)**

Hệ mật bất đối xứng, hay còn gọi là mã khóa công khai (public key cryptography) sử dụng hai khóa khác nhau để mã hóa và giải mã. Do đó, một bộ mã công khai sẽ bao gồm hai khóa: một khóa dành cho người mã hóa thường được công khai, và khóa còn lại dùng cho người giải mã thường được giữ bí mật. Như vậy, hệ thống mã hóa với khóa công khai cần có một quá trình sinh ra hai khóa để mã hóa và giải mã thông điệp. Các khóa này được xem như là một đôi:

* Public-key (khóa công khai): được phép công khai mà không phải chịu rủi ro về an toàn. Khóa này được dùng để mã hóa thông điệp.
* Private-key (khóa bí mật): không được để lộ. Mỗi thông điệp được mã hóa bằng public-key chỉ có thể giải mã bằng một khóa mật thích hợp.
* Một số thuật toán mã hóa công khai phổ biến : RSA, Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm (dùng cho việc phân phối và trao đổi khóa).


**Ưu Điểm:**

* Khả năng chuyển giao khóa an toàn: Khóa công khai có thể được chia sẻ mà không làm suy giảm khả năng bảo mật. Bên gửi có thể sử dụng khóa công khai của bên nhận để mã hóa thông tin, trong khi chỉ bên nhận mới có khóa riêng tư để giải mã.
* Quản lý khóa dễ dàng:Việc quản lý khóa trở nên dễ dàng hơn so với hệ mật đối xứng vì không cần phải chia sẻ khóa giữa các bên truyền thông.
* Chữ ký số và xác thực: Hệ mật bất đối xứng thường được sử dụng để tạo chữ ký số và xác thực, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nguồn gốc của thông tin.

**Nhược Điểm:**

* Hiệu suất kém: Phép toán mã hóa và giải mã trong hệ mật bất đối xứng thường đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn so với hệ mật đối xứng, làm giảm hiệu suất.
* Khả năng đối mặt với tấn công mã hóa đối xứng: Do hiệu suất kém, hệ mật bất đối xứng thường không được sử dụng trực tiếp để mã hóa dữ liệu lớn. Thay vào đó, nó thường được sử dụng để truyền gửi khóa đối xứng, sau đó, dữ liệu lớn được mã hóa bằng khóa đối xứng.
* Khả năng mất khóa riêng tư:Nếu khóa riêng tư bị mất hoặc bị tiết lộ, toàn bộ hệ thống bảo mật có thể bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.
* Chậm trễ trong việc khai báo khóa công khai: Quá trình khai báo khóa công khai có thể chậm trễ, đặc biệt là khi số lượng người sử dụng lớn và cần sự xác nhận chính xác.
* Dung lượng khóa lớn: Khóa công khai thường có dung lượng lớn hơn so với khóa đối xứng, làm tăng kích thước của dữ liệu chữ ký số và các quá trình liên quan.

Quá trình mã hóa và giải mã bằng cách sử dụng khóa công khai được minh họa như hình dưới đây:



Hình 1. 6: Sơ đồ mã hóa và giải mã bằng khóa công khai

Như vậy, với sự bùng nổ của mạng toàn cầu mọi hệ thống thông tin đều phải đương đầu với bài toán an toàn và bảo mật. Như đã trình bày, có nhiều chiến lược cũng như phương pháp bảo đảm bảo an toàn thông tin. Trong đó, an toàn thông tin bằng mật mã có vai trò pháp quan trọng và được ứng dụng rộng khắp không chỉ trong ngành công nghệ thông tin mà còn dùng để bảo mật những thông tin và tài liệu quan trọng ngoài đời. (Ví dụ như bảo mật đề thi trong tuyển sinh được đề cập đến trong chương sau.

## 1.4. Đề tài nghiên cứu

### 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu chương trình mã hóa và giải mã AES trong mật mã, hệ thống mã hóa ECC. Bảo mật thông tin là việc bảo vệ sự riêng tư, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin như:

* C: (Confidentiality) bảo vệ tính bí mật của dữ liệu thông qua cơ chế xác thực và mã hóa và ngăn chặn những người không có thẩm quyền đọc thông tin. Giống như các phong bì được đánh dấu “Bí mật” khi gửi tiền thưởng, chúng ta có thể tưởng tượng rằng trong môi trường CNTT, một người không đăng nhập vào miền sẽ không thể truy cập vào dữ liệu chỉ được chia sẻ giữa các miền và người dùng.
* I: (Integrity) bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu bằng thuật toán RSA, SHA và MD5... ngăn chặn kẻ tấn công thay đổi thông tin nhạy cảm trong quá trình truyền tải.A: (Available) đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng.
* Non-Repudiation: Không thoái thác, có nghĩa là bất kỳ ai gửi dữ liệu đều phải chịu trách nhiệm về thông tin của mình thông qua việc xác nhận nguồn gốc như chữ ký điện tử.

Các nghiên cứu về ứng dụng mã hóa lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi thường tập trung vào các vấn đề sau:

* So sánh hiệu quả bảo mật của các phương pháp mã hóa khác nhau: Các nghiên cứu này thường so sánh hiệu quả bảo mật của mật mã bất đối xứng, mật mã đối xứng và hệ thống mã hóa lai.
* Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống mã hóa kết hợp: Những nghiên cứu này nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống mã hóa kết hợp, bao gồm giảm thời gian truyền bài kiểm tra và giảm yêu cầu về tài nguyên.
* Cải thiện khả năng chống tấn công của các hệ thống mã hóa lai: Các nghiên cứu này nhằm cải thiện khả năng chống tấn công của các hệ thống mã hóa lai, bao gồm các cuộc tấn công trung gian và tấn công vũ phu…

Kết quả nghiên cứu ứng dụng mã hóa lai vào bảo mật đường truyền kỳ thi đã góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu suất bảo mật của hệ thống truyền kỳ thi.

Các ấn phẩm đầu tiên của Diffie và Hellman đã giới thiệu một cách tiếp cận mới về mật mã và thách thức một cách hiệu quả các nhà mật mã học để phát triển một thuật toán mật mã đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống khóa công khai. Một số thuật toán đã được đề xuất cho mật mã khóa công khai. Một số trong số đó lúc đầu đầy hứa hẹn nhưng sau đó lại thất bại.

### 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Các kì thi lớn cần đảm bảo mức an toàn thông tin cao như các cuộc thi THPTQG hay cuộc thi cấp tỉnh và miền. Điều này bao gồm việc xác định yêu cầu về bảo mật cho dữ liệu đề thi, cũng như xác định các yếu tố đặc biệt như kích thước của dữ liệu, tính nhạy cảm, và các đặc điểm đặc biệt của bài thi.

Mã hóa lai là một công nghệ bảo mật quan trọng, có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như

* Trong lĩnh vực quốc phòng: truyền tải tin tình báo, thư mật,...
* Trong lĩnh vực y tế: Kiến thức về y tế, bệnh án, chẩn đoán, điều trị,...
* Trong lĩnh vực tài chính: chứng thực, chữ ký số trong các tài liệu quan trong,...

### 1.4.3. Mục tiêu nghiên cứu

* Xác định và đánh giá và làm rõ các vấn đề liên quan đến đề tài.
* Bảo vệ và tuân thủ chuẩn mực trong an toàn bảo mật thông tin.
* Phân tích chương trình mã hoá và giải mã AES.
* Phân tích hệ mã hóa ECC.
* Ứng dụng cài đặt chương trình mã hóa đề thi với các ngôn ngữ lập trình khác nhau.
* Xác định các ứng dụng thực tế sử dụng chương trình.

### 1.4.4. Kiến thực cần có

**Kiến thức về mã hóa:** Bao gồm kiến thức về các thuật toán mã hóa, các phương pháp mã hóa, các ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp mã hóa.

**Hệ mật mã đối xứng:** còn gọi là mật mã khóa đơn hoặc là mật mã khoá riêng. Trong các hệ mật mã này, khoá mật mã mã hoá bảo mật giống với khoá giải mã hoặc trên thực tế là cùng đẳng cấp. Lúc này khoá mật mã cần phải có một đường truyền an toàn để truyền đưa khoá mật mã từ phía người truyền cho phía người nhận. Đặc điểm của mật mã đối xứng là bất luận khi gia công bảo mật hay là khi giải mã đều sử dụng cùng một khoá mật mã. Do đó tính an toàn của mật mã này là sự an toàn của khoá mật mã. nếu như khoá mật mã bị tiết lộ, thì hệ thống mật mã này sẽ bị phá vỡ.

**Hệ mật mã bất đối xứng:** còn gọi là mật mã khoá công khai hoặc mật mã khoá đôi. Trong các hệ mật mã này quá trình mã hoá và giải mã có chìa khoá khác nhau, lúc này không cần có đường truyền an toàn để truyền đưa khoá mật mã mà chỉ cần bộ phát sinh khoá mã tại chỗ để tạo ra khoá giải mã đồng thời lấy đó để khống chế các thao tác giải mã.

Thuật toán **mật mã khóa công khai** được dựa trên các chức năng toán học thay vì thay thế và hoán vị. Quan trọng hơn, mật mã khóa công khai là không đối xứng bao gồm việc sử dụng hai khóa riêng biệt, trái ngược với mã hóa đối xứng, chỉ sử dụng một khóa. Trước khi tiến hành, ta nên đề cập đến một số khái niệm sai lầm phổ biến liên quan đến mã hóa khóa công khai. Một quan niệm sai lầm như vậy là: Mật mã khóa công khai an toàn hơn từ việc phân tích mật mã hơn mã hóa đối xứng. Trong thực thế, bảo mật của bất kỳ chương trình mã hóa nào phụ thuộc vào độ dài của khóa và công việc tính toán liên quan đến phá vỡ một mật mã. Không có gì về nguyên tắc của mã hóa đối xứng hoặc mã hóa khóa công khai mà làm cho những cấp trên khác chống lại phân tích mật mã.

### 1.4.5. Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu tổng hợp: Đây là phương pháp kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để có được một cái nhìn toàn diện, đa chiều và sâu sắc về ứng dụng mã hóa lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi.
* Quản lý và lưu trữ tài liệu nghiên cứu trên cloud.
* Sử dụng các IDE Dev-C++, Visual Studio để xây dựng chương trình.
* Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

# CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Như đã trình bày ở chương trước: mọi thông tin cần bảo vệ nên được mã hóa. Với sự phát triển của công nghệ, nhiều hệ mật mã khác nhau được ra đời từ các hệ mật mã truyền thống đến các hệ mật mã hiện đại. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tạo ra nhiều phương thức mật mã với tốc độ mã hóa rất nhanh chỉ cần giữ bí mật khóa mã (mã hóa đối xứng) và mã hóa được mọi dữ liệu tùy ý. Đó là một bước tiến vĩ đại của kỹ thuật mật mã .Trong đó mã AES (Advanced Encryption Standard) và ECC là 2 chuẩn mã hóa rất phổ biến.

## 2.1. Giới thiệu

Khi hoàn thiện xong chương trình thì sẽ thực hiện được các yêu cầu về chương  trình mà đề tài đề ra như mã hóa AES, mã hóa đường cong Elliptic.

Đề tài: Ứng dụng hệ thống mã hóa lai vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi.

### 2.1.1. Nội dung

* Tìm hiểu mật mã AES.
* Hệ mã hóa đường cong Elliptic( ECC).
* Ứng dụng xây dựng chương trình demo.
* Demo chương trình

### 2.1.2.Các yêu cầu cần giải quyết

* Đọc tài liệu và hiểu được vấn đề đặt ra,nắm được các kiến thức về mã hóa AES và ECC một cách thành thạo(cả tiếng việt và tiếng anh).
* Hiểu được vấn đề của bài toán.
* Đọc hiểu được một số tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
* Nắm vững một ngôn ngữ lập trình cơ bản(Java,C#,C++,Matlab)và giải được bài toán có tính ứng dụng vào thực tiễn.

## 2.2.Nội dung thuật toán

### 2.2.1.Thuật toán AES

#### 2.2.1.1. Thuật toán

AES là thuật toán mã hóa khối, nó làm việc với các khối dữ liệu 128bit và độ dài khóa 128bit, 192bit hoặc 256bit. Các khóa mở rộng sử dụng trong chu trình được tạo ra bởi thủ tục sinh khóa Rijndael. Hầu hết các phép toán trong thuật toán AES đều thực hiện trong một trường hữu hạn của các byte. Mỗi khối dữ liệu đầu vào 128bit được chia thành 16 byte, có thể xếp thành 4 cột, mỗi cột 4 phần tử hay một ma trận 4x4 của các byte, nó gọi là ma trận trạng thái.

Thuật toán AES khá phức tạp, được mô tả khái quát gồm 3 bước như sau:

* 1 Vòng khởi tạo chỉ gồm phép AddRoundKey
* Nr -1 Vòng lặp gồm 4 phép biến đổi lần lượt: SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey.
* 1 Vòng cuối gồm các phép biến đổi giống vòng lặp và không có phép MixColumns.

**Khái quát:**

1. Mở rộng khóa - Các khóa phụ dùng trong các vòng lặp được sinh ra từ khóa chính AES sử dụng thủ tục sinh khóa Rijndael.

2. Initial Round - AddRoundKey - Mỗi byte trong state được kết hợp với khóa phụ sử dụng XOR

3. Rounds - SubBytes - bước thay thế phi tuyến tính, trong đó mỗi byte trong state được thay thế bằng một byte khác sử dụng bảng tham chiếu - ShiftRows - bước đổi chỗ, trong đó mỗi dòng trong state được dịch một số bước theo chu kỳ - MixColumns—trộn các cột trong state, kết hợp 4 bytes trong mỗi cột - AddRoundKey


4. Final Round (không MixColumns) - SubBytes - ShiftRows - AddRoundKey.

Thuật toán giải mã khá giống với thuật toán mã hóa về mặt cấu trúc nhưng 4 hàm sử dụng là 4 hàm ngược của quá trình mã hóa. Riêng đối với cấu trúc giải mã trong AES gồm 2 chế độ giải mã:

- Ở cấu trúc giải mã ngược, gồm vòng khởi tạo, Nr-1 vòng lặp và vòng kết thúc. Trong đó vòng khởi tạo chỉ có phép biến đổi AddRoundKey, vòng lặp gồm lần lượt 4 phép biến đổi chính: InvShiftRows, In SubBytes, AddRoundKey, InvMixColumns; vòng kết thúc khác với vòng lặp chính ở chỗ không có phép InvMixColumns.

- Ngược lại với cấu trúc giải mã ngược là cấu trúc giải mã xuôi, việc ngược lại thể hiện ở điểm: trong cấu trúc giải mã xuôi việc sắp xếp các phép biến đổi ngược giống hệt với cấu trúc mã hóa, cụ thể bao gồm: vòng khởi tạo, Nr-1 vòng lặp và vòng kết thúc.

Trong đó vòng khởi là phép AddRoundKey; ở vòng lặp thứ tự các phép biến đổi ngược lần lượt là: In SubBytes, InvShiftRows, InvMixColumns, AddRoundKey; vòng kết thúc giống vòng lặp nhưng được lược bỏ phép InvMixColumns. Một điểm khác biệt nữa trong hai cấu trúc giải mã ngược và giải mã xuôi đó là: Trong giải mã ngược khóa vòng giải mã chính là khóa vòng mã hóa với thứ tự đảo ngược. Còn trong giải mã xuôi thì khóa giải mã ngoài việc đảo ngược thứ tự khóa vòng mã hóa còn phải thực hiện phép InvMixColumns đối với các khóa vòng của vòng lặp giải mã.




Hình 2. 1: Sơ đồ mã hóa AES 128 bits

#### 2.2.1.2.Xây dựng thuật toán


* Xây dựng bảng S-Box

Bảng S-box thuận được sinh ra bằng việc xác định nghịch đảo cho một giá trị nhất định trên GF(28) = GF(2)[x] / (x8+x4+x3+x+1) (trường hữu hạn Rijndael). Giá trị 0 không có nghịch đảo thì được ánh xạ với 0. Những nghịch đảo được chuyển đổi thông qua phép biến đổi affine.

Công thức tính các giá trị bảng S-box và bảng S- box tương ứng:





Hình 2. 2: Bảng giá trị S-Box

S-box nghịch đảo chỉ đơn giản là S-box chạy ngược. Nó được tính bằng phép biến đổi affine nghịch đảo các giá trị đầu vào. Phép biến đổi affine nghịch đảo được biểu diễn như sau:

Hình 2. 3: Bảng giá trị S-box nghịch đảo

* Giải thuật sinh khóa phụ
* Rotword: quay trái 8 bít
* SubBytes
* Rcon: tính giá trị Rcon(i) Trong đó :
* Rcon(i) = x(i-1) mod (x8 + x4 + x3 + x + 1).
* ShiftRow



* Quá trình mã hóa.


Hình 2. 4: Quá trình mã hóa

1. **Hàm AddRoundKey**

* Được áp dụng từ vòng lặp thứ 1 tới vòng lặp Nr
* Trong biến đổi Addroundkey(), một khóa vòng được cộng với state bằng một phép XOR theo từng bit đơn giản.
* Mỗi khóa vòng gồm có 4 từ (128 bit) được lấy từ lịch trình khóa. 4 từ đó được cộng vào mỗi cột của state, sao cho:


[S’0,c, S’1,c, S’2,c, S’3,c ] = [S0,c, S1,c, S2,c, S3,c ] ⊕ [W(4\*i + c)]

Với 0 <= c < 4.




1. **Hàm SubBytes**

Biến đổi SubBytes() thay thế mỗi byte riêng rẽ của state Sr,c bằng một giá trị mới S’ r,c sử dụng bảng thay thế (S - box) được xây dựng ở trên.



1. **Hàm ShiftRow**


* Trong biến đổi ShiftRows(), các byte trong ba hàng cuối cùng của trạng thái được dịch vòng đi các số byte khác nhau (độ lệch). Cụ thể :
* S’r,c = Sr,(c + shift ( r, Nb)) mod Nb (Nb = 4)
* Trong đó giá trị dịch shift (r, Nb) phụ thuộc vào số hàng r như sau:
* Shift(1,4) = 1, shift(2,4) = 2, shift(3,4) = 3.
* Hàng đầu tiên không bị dịch, ba hàng còn lại bị dịch tương ứng:
* Hàng thứ 1 giữ nguyên.
* Hàng thứ 2 dịch vòng trái 1 lần.
* Hàng thứ 3 dịch vòng trái 2 lần.
* Hàng thứ 4 dịch vòng trái 3 lần.



1. **Hàm MixColumns**

* Biến đổi MixColumns() tính toán trên từng cột của state. Các cột được coi như là đa thức trong trường GF(28) và nhân với một đa thức a(x) với:
* a(x) = (03)x^3 +(01)x^2 +(01)x + (02)
* Biến đổi này có thể được trình bày như phép nhân một ma trận, mà mỗi byte được hiểu như là một phần tử trong trường GF(28): s’(x) = a(x) ⊗

Mô tả bằng ma trận như sau :



* Giải mã

Thuật toán giải mã khá giống với thuật toán mã hóa về mặt cấu trúc nhưng 4 hàm sử dụng là 4 hàm ngược của quá trình mã hóa.

#### 2.2.1.3. Ưu điểm - Nhược điểm của hệ mã hóa AES :

**\* Ưu điểm** :

Thiết kế và độ dài của thuật toán AES (128, 192, 256 bits) là đủ an toàn để bảo vệ các thông tin được xếp loại tối mật (secret) . Các phiên bản thực hiện AEC nhằm mục đích bảo vệ hệ thống an ninh hay thng tin quốc gia phải được NSA kiểm định .

Vào tháng 6 năm 2003 , chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố AES có thể sử dụng cho thông tin mật .

Vào thời điểm năm 2006 , dạng tấn công duy nhất thành công lên AES là tấn công kênh bên (side channel attack) . Tấn công kênh bên là tấn công trực tiếp vào thuật toán mã hóa , tấn công lên các hệ thống bảo vệ thuật toán có sơ hở làm lộ dữ liệu .

AES có mô hình toán học đơn giản , cấu trúc rõ ràng đơn giản .

**\* Nhược điểm** :

Về an ninh của AES , các nhà khoa học đánh giá là chưa cao . Họ cho rằng ranh giới giữa số chu kì của thuật toán và số chu kì bị phá vỡ quá nhỏ . Nếu các kĩ thuật tấn công được cải thiện thì AES có thể bị phá vỡ .

Một vấn đề nữa là cấu trúc toán học của AES . AES có mô hình toán học khá đơn giản . Tuy điều này chưa dẫn tới mối nguy hiểm nào nhưng một số nhà ngiên cứu sợ rằng sẽ có người lợi dụng cấu trúc này trong tương lai.

#### 2.2.1.4. Các dạng tấn công vào AES và phương pháp phòng chống.

**a.Side-channel attack**

Side Channels (Kênh kề) được định nghĩa là các kênh đầu ra không mong muốn từ một hệ thống.

- Tấn công kênh bên hay còn gọi là Tấn công kênh kề là loại tấn công dễ thực hiện trong các loại tấn công mạnh chống lại quá trình triển khai mã hóa, và mục tiêu của loại tấn công này là phân tích các nguyên tố, các giao thức, modul, và các thiết bị trong mỗi hệ thống.

- Phân loại :

+ Tấn công thời gian.

+ Tấn công dựa vào lỗi.

+ Tấn công phân tích năng lượng.

+ Tấn công phân tích điện từ.

**b.Known attacks**

- Vào năm 2002, Nicolas Courtois và Josef Pieprzyk phát hiện một tấn công trên lý thuyết gọi là tấn công XSL và chỉ ra điểm yếu tiềm tàng của AES.

- Tuy nhiên, một vài chuyên gia về mật mã học khác cũng chỉ ra một số vấn đề trong cơ sở toán học của tấn công này và cho rằng các tác giả đã có sai lầm trong tính toán. Việc tấn công dạng này có thực sự trở thành hiện thực hay không vẫn còn để ngỏ và cho tới nay thì tấn công XSL vẫn chỉ là suy đoán.

**c.Các phương pháp phòng chống**

*Phương pháp 1: Mã hóa cực mạnh*

Sử dụng các biện pháp để tăng tính bảo mật của các thuật toán mã hóa.

*Phương pháp 2: Bảo vệ dữ liệu theo phương pháp vật lý*

Nếu một kẻ tấn công không thể tiếp cận vật lý với dữ liệu, dĩ nhiên khả năng đánh cắp khóa mã hóa sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, trước những cuộc tấn công qua âm thanh tiềm tàng, bạn có thể sử dụng các giải pháp bảo vệ vật lý như đặt laptop vào các hộp cách ly âm thanh, không để ai lại gần máy tính khi đang giải mã dữ liệu hoặc sử dụng các nguồn âm thanh băng rộng tần số đủ cao để gây nhiễu.

*Phương pháp 3: Kết hợp cả 2 cách trên*.

### 2.2.2. Hệ mã hóa đường cong Elliptic ( ECC )

Hệ mật dựa trên đường cong Elliptic (ECDSA/ECC) là một giải thuật khoá công khai. Hiện nay, hệ mật RSA là giải thuật khóa công khai được sử dụng nhiều nhất, nhưng hệ mật dựa trên [đường cong Elliptic](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_cong_elliptic) (ECC) có thể thay thế cho RSA bởi mức an toàn và tốc độ xử lý cao hơn.

Ưu điểm của ECC là hệ mật mã này sử dụng khoá có độ dài nhỏ hơn so với RSA. Từ đó làm tăng tốc độ xử lý một cách đáng kể, do số phép toán dùng để mã hoá và giải mã ít hơn và yêu cầu các thiết bị có khả năng tính toán thấp hơn, nên giúp tăng tốc độ và làm giảm năng lượng cần sử dụng trong quá trình mã hoá và giải mã. Với cùng một độ dài khoá thì ECC có nhiều ưu điểm hơn so với các giải thuật khác, nên trong một vài năm tới có thể ECC sẽ là giải thuật trao đổi khóa công khai được sử dụng phổ biến nhất.

#### 2.2.2.1. Khái niệm

Mật mã đường cong Elip (Elliptic curve cryptography – ECC) là kĩ thuật mã khóa công khai dựa trên lý thuyết về đường cong elip, giúp tạo mật mã nhanh hơn, nhỏ hơn và mạnh hơn. ECC tạo ra các mật mã thông qua thuộc tính của phương trình đường cong elip thay cho phương pháp sử dụng những số nguyên tố lớn truyền thống. Công nghệ này có thể được sử dụng cùng với hầu hết những phương thức mã hóa công khai như RSA và Diffie-Hellman.

ECC có khả năng mã hóa và giải mã dữ liệu một cách hiệu quả với độ dài khóa ngắn hơn so với các giải thuật khác, nhưng vẫn đảm bảo độ bảo mật cao. Vì vậy, nó thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu bảo mật cao nhưng cần sử dụng không quá nhiều không gian bộ nhớ hoặc tài nguyên hệ thống.

ECC là một trong những giải thuật mã hóa dữ liệu mạnh mẽ và được ưa chuộng trong các ứng dụng bảo mật. Nó được xây dựng trên các đường cong hình elip và sử dụng các khóa để mã hóa và giải mã dữ liệu.

Một điểm ưu việt của ECC là nó có khả năng mã hóa và giải mã dữ liệu một cách hiệu quả với độ dài khóa ngắn hơn so với các giải thuật khác, nhưng vẫn đảm bảo độ bảo mật cao. Vì vậy, ECC thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu bảo mật cao nhưng cần sử dụng không quá nhiều không gian bộ nhớ hoặc tài nguyên hệ thống.

ECC cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng mạng, như mã hóa tin nhắn, tạo chữ ký số và xác thực người dùng. Nó còn được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu truyền tải qua mạng và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng ECC để mã hóa và giải mã một tin nhắn:

Người gửi tin nhắn sẽ sử dụng một khóa công khai để mã hóa tin nhắn. Khóa công khai này là một khóa được công bố công khai và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai để mã hóa tin nhắn gửi đến người gửi.

Sau khi mã hóa, tin nhắn được gửi đi và nhận bởi người nhận.

Người nhận sẽ sử dụng một khóa bí mật để giải mã tin nhắn. Khóa bí mật này là một khóa được bảo mật và chỉ có người nhận mới có thể sử dụng để giải mã tin nhắn.

Sau khi giải mã, người nhận có thể đọc được nội dung của tin nhắn và trả lời lại người gửi bằng cách sử dụng cùng quy trình mã hóa và giải mã.


#### 2.2.2.2. Mật mã đường cong ECC

Vì kích thước khóa nhỏ hơn trong ECC có thể cung cấp bảo mật và hiệu suất cao hơn so với các các thuật toán chính, nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị nhúng nhỏ, cảm biến,và các thiết bị IoT khác, v.v.

Về mặt toán học, một đường cong elliptic thỏa mãn điều kiện toán học sau

phương trình: y2 = x3 + ax + b, trong đó 4a3 + 27b2 ≠ 0

Với các giá trị khác nhau của “ a ” và “ b ”, đường cong có các hình dạng khác nhau như được hiển thị trong sơ đồ sau:




Hình 2. 5: Các dạng đồ thị đường cong

Có một số đặc điểm quan trọng của đường cong elip là được sử dụng trong mật mã, chẳng hạn như:

Chúng đối xứng theo chiều ngang. tức là, những gì dưới đây trục X là hình ảnh phản chiếu của những gì nằm trên trục X. Vì vậy, bất kỳ điểm nào trên đường cong khi được phản ánh qua Trục X vẫn nằm trên đường cong.


Bất kỳ đường thẳng nào có thể cắt đường cong tối đa ba nơi.

Nếu bạn coi hai điểm P và Q trên đường cong elliptic và vẽ một đường thẳng qua chúng, đường thẳng đó có thể chính xác băng qua đường cong ở một nơi nữa. Hãy để chúng tôi gọi nó là (- R ). Nếu bạn vẽ một đường thẳng đứng qua (- R ), nó sẽ đi qua đường cong tại, chẳng hạn, R , là sự phản chiếu của điểm (- R ).Bây giờ, tài sản thứ ba có nghĩa là P + Q = R . Đây là được gọi là “cộng điểm”, có nghĩa là cộng hai điểm trên một đường cong elip sẽ dẫn bạn đến một điểm khác trên đường cong. Tham khảo sơ đồ sau để biết hình ảnh biểu diễn của ba thuộc tính này.




Vì vậy, bạn có thể áp dụng cộng điểm cho hai điểm bất kỳ trên đường cong. Bây giờ, trong tiêu điểm trước, chúng tôi đã cộng điểm P và Q ( P + Q ) và tìm thấy – R và sau đó cuối cùng đến R. Khi chúng tôi đến R , chúng tôi sau đó có thể vẽ một đường thẳng từ P đến R và thấy rằng đường thẳng lại cắt biểu đồ tại điểm thứ ba. Sau đó chúng ta có thể lấy điểm đó và di chuyển dọc theo một đường thẳng đứng cho đến khi nó lại cắt đồ thị. Đây trở thành điểm ngoài các điểm P và R . Quá trình này với một P và điểm kết quả có thể tiếp tục miễn là chúng ta muốn, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những điểm mới trên đường cong.

Bây giờ, thay vì hai điểm P và Q , điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta áp dụng phép toán đến cùng một điểm P , tức là P và P (được gọi là”Nhân đôi điểm”). Rõ ràng, vô số dòng có thể thông qua P, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ xem xét đường tiếp tuyến. Đường tiếp tuyến sẽ cắt đường cong trong một điểm nữa và một đường thẳng đứng từ đó sẽ cắt ngang đường cong một lần nữa để đến giá trị cuối cùng. Nó có thể được hiển thị như sau:



Rõ ràng là chúng ta có thể áp dụng nhân đôi điểm “ n ” số lần đến điểm ban đầu và mọi lúc nó sẽ dẫn chúng ta đến một điểm khác trên đường cong. Các lần đầu tiên chúng tôi áp dụng nhân đôi điểm cho điểm P , nó đã đưa chúng tôi đến điểm kết quả 2P như bạn có thể thấy trong biểu đồ. Bây giờ, nếu lặp lại tương tự, số ” n ” lần, chúng ta sẽ đạt đến một điểm trên đường cong như được hiển thị trong sơ đồ sau:



Trong tình huống đã đề cập ở trên, khi đầu và điểm cuối cùng được đưa ra, không có cách nào ai có thể nói rằng nhân đôi điểm đã được áp dụng ” n ” số lần để đạt được điểm kết quả cuối cùng ngoại trừ việc cố gắng cho tất cả có thể ” n ” từng cái một.

Đây là logarit rời rạc vấn đề đối với ECC, trong đó nó tuyên bố rằng đã cho một điểm G và Q , trong đó Q là bội số của G , hãy tìm “ d ” sao cho Q = d G . Điều này tạo thành hàm một chiều không có các phím tắt. Ở đây, Q là khóa công khai và d là khóa riêng tư Chìa khóa. Bạn có thể trích xuất khóa cá nhân d từ khóa công khai Q không? Đây là bài toán logarit rời rạc đường cong elliptic, khó giải quyết về mặt tính toán. Hơn nữa, đường cong phải được xác định trên một lĩnh vực và không đưa chúng ta đến vô cùng! Điều này có nghĩa là “tối đa” giá trị trên trục X phải được giới hạn ở một số giá trị, vì vậy chỉ cuộn lại các giá trị khi chúng tôi đạt đến mức tối đa.

Cái này giá trị được biểu diễn dưới dạng P (không phải P được sử dụng trong biểu đồ tại đây) trong hệ thống mật mã ECC và được gọi là “modulo” giá trị và nó cũng xác định kích thước khóa, do đó đồng ruộng. Trong nhiều triển khai của ECC, một số nguyên tố cho ” P ” được chọn.

Kích thước chữ “ P ” tăng lên dẫn đến nhiều giá trị hữu dụng hơn trên đường cong, do đó an toàn hơn.

Chúng tôi quan sát thấy rằng việc cộng điểm và nhân đôi điểm tạo cơ sở cho việc tìm kiếm các giá trị được sử dụng cho mã hóa và giải mã.

Vì vậy, để xác định ECC, các tham số miền sau đây cần được định nghĩa:

Phương trình đường cong: y2 = x3 + ax + b, trong đó 4 a3 + 27 b2 ≠ 0

P : Số nguyên tố, xác định trường hữu hạn rằng đường cong sẽ được xác định trên (giá trị mô-đun)

a và b : Hệ số xác định đường cong elliptic

G : Điểm gốc hoặc điểm tạo trên đường cong. Cái này là điểm mà tất cả các hoạt động điểm bắt đầu và nó xác định nhóm con tuần hoàn.

n : Số hoạt động điểm trên đường cong cho đến khi đường kết quả là thẳng đứng. Vì vậy, nó là thứ tự của G , tức là, số dương nhỏ nhất sao cho nG = ∞ . Nó là thường là số nguyên tố.

h : Nó được gọi là “cofactor”, tương đương với thứ tự của đường cong chia cho n . Nó là một giá trị số nguyên và thường là gần bằng 1.

\*Thuật toán chữ ký số đường cong Elliptic

ECDSA là một loại DSA sử dụng ECC để tạo khóa. Như một cái tên cho thấy, mục đích của nó là chữ ký số chứ không phải mã hóa. ECDSA có thể là một giải pháp thay thế tốt hơn cho RSA về kích thước khóa nhỏ hơn, bảo mật tốt hơn, và hiệu suất cao hơn. Nó là một trong những mật mã quan trọng nhất các thành phần được sử dụng trong Bitcoin!

Chúng tôi đã xem xét cách chữ ký điện tử được sử dụng để thiết lập lòng tin giữa người gửi và người nhận. Vì tính xác thực của người gửi và tính toàn vẹn của thông điệp có thể được xác minh thông qua chữ ký điện tử, hại các bên không xác định có thể giao dịch với nhau. Lưu ý rằng người gửi và người nhận phải đồng ý về các thông số miền trước khi tham gia vào các thông tin liên lạc.

Có ba bước rộng rãi để thực hiện ECDSA: thế hệ chìa khóa, tạo chữ ký và xác minh chữ ký

**Thế hệ chìa khóa**

Vì các tham số miền ( P , a , b , G , n , h ) được thiết lập trước nên đường cong và điểm cơ sở được biết bởi cả hai bên. Ngoài ra, P nguyên tố tạo nên nó là một trường hữu hạn cũng được biết đến ( P thường là 160 bit và có thể lớn hơn ổn). Vì vậy, người gửi, giả sử, Alice thực hiện những việc sau để tạo các khóa:

Chọn một số nguyên ngẫu nhiên d trong khoảng [ 1 , n – 1 ]

Tính Q = d G

Khai báo Q là khóa công khai và giữ d là khóa riêng tư Chìa khóa.

**Tạo chữ ký**

Khi các khóa được tạo, Alice, người gửi, sẽ sử dụng khóa riêng tư “ D ” để ký vào tin nhắn ( m ). Vì vậy, cô ấy sẽ thực hiện các bước sau trong thứ tự được chỉ định để tạo chữ ký:

Chọn một số ngẫu nhiên k trong khoảng [ 1 , n – 1 ]

Tính kG và tìm tọa độ mới (x 1 , y 1 ) và tìm r = x 1 mod n

Nếu r = 0 thì bắt đầu lại từ đầu

Tính e = SHA-1 ( m )

Tính s = k −1 ( e + d. R ) mod n Nếu s = 0, thì hãy bắt đầu lại từ bước đầu tiên

Chữ ký của Alice cho thông điệp ( m ) bây giờ sẽ là ( r , s )

**Xác minh chữ ký**

Giả sử Bob là người nhận ở đây và có quyền truy cập vào miền tham số và khóa công khai Q của người gửi Alice. Như một bảo mật đo lường, trước tiên Bob nên xác minh rằng dữ liệu mà anh ta có, đó là miền các tham số, chữ ký và khóa công khai Q của Alice đều hợp lệ. Để xác minh Chữ ký của Alice trên tin nhắn ( m ), Bob sẽ thực hiện những điều sau hoạt động theo thứ tự được chỉ định:

Xác minh rằng r và s là các số nguyên trong khoảng [ 1 , n – 1 ]

Tính e = SHA-1 ( m )

Tính w = s −1 mod n

Tính u 1 = ew mod n và u 2 = rw mod n

Tính X = u 1 G + u 2 G, trong đó X đại diện cho tọa độ, giả sử (x 2 , y 2 )

Tính v = x 1 mod n

Chấp nhận chữ ký nếu r = v , nếu không thì từ chối nó

#### 2.2.2.3. Ưu điểm - Nhược điểm của hệ mã hóa EEC:

**Ưu điểm :**

Mã hóa ECC (Elliptic Curve Cryptography) là một phương pháp mã hóa được sử dụng để bảo mật thông tin trong mạng lưới. Nó được xem là một trong những phương pháp mã hóa tốt nhất hiện nay vì có rất nhiều ưu điểm như sau:

Độ bảo mật cao: Mã hóa ECC có khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn với độ bảo mật cao hơn so với các phương pháp mã hóa khác.

Độ nhẹ: Mã hóa ECC có khả năng mã hóa và giải mã thông tin mà không cần nhiều tài nguyên hệ thống. Do đó, nó thường được sử dụng trong các thiết bị có cấu hình thấp hoặc các mạng lưới không có đủ tài nguyên để sử dụng các phương pháp mã hóa khác.

Độ linh hoạt: Mã hóa ECC có thể được sử dụng với nhiều loại khóa khác nhau và có thể điều chỉnh độ mạnh của khóa dựa trên nhu cầu bảo mật của người sử dụng.

**Nhược điểm :**

Khó học: Mã hóa ECC là một phương pháp mã hóa khá phức tạp và có nhiều khái niệm toán học khó hiểu đối với những người không có kiến thức toán học sâu sắc.

Tốc độ chậm: So với các phương pháp mã hóa khác, mã hóa ECC có tốc độ chậm hơn trong việc mã hóa và giải mã thông tin.

Phụ thuộc vào khóa: Mã hóa ECC phụ thuộc rất nhiều vào khóa mà bạn sử dụng. Nếu khóa bị đánh cắp hoặc mất, thông tin mã hóa sẽ không thể giải mã được.

Độ phức tạp cao: Mã hóa ECC có độ phức tạp cao trong việc thiết lập và quản lý hệ thống bảo mật. Nó cũng có những rào cản trong việc sử dụng trong các hệ thống lớn và phức tạp.

#### 2.2.2.4. Mật mã đường cong Elliptic được sử dụng để làm gì?

ECC là một trong những kỹ thuật triển khai được sử dụng phổ biến nhất cho chữ ký số trong tiền điện tử. Cả Bitcoin và Ethereum đều áp dụng Thuật toán Chữ ký Kỹ thuật số Đường cong Elliptic (ECDSA) đặc biệt trong việc ký kết các giao dịch.

Tuy nhiên, ECC không chỉ được sử dụng trong tiền điện tử. Đây là một tiêu chuẩn mã hóa sẽ được hầu hết các ứng dụng web sử dụng trong tương lai do độ dài khóa ngắn hơn và hiệu quả của nó.

### 2.2.3. AES – ECC và ứng dụng trong truyền tải đề thi

Với cách truyền tải đề thi cổ điển, bộ giáo dục phải trực tiếp đến các địa điểm thi, trực tiếp giao đề thi, sau đó các trường học in và phát các đề thi. Và ngược lại các trường muốn gửi các bài thi thì cần phải trực tiếp đến bộ giáo dục. Nhưng trong truyền tải đề thi trực tuyến các bước truyền tải đề thi, nộp bài thi, chấm điểm có thế thực hiện trên máy tính ... vừa đảm bảo tính bảo mật không bị rò rỉ đề thi vừa minh bạch lại an toàn.

Truyền tải đề thi gồm 3 phần chính: mã hóa đề thi, truyền tải và giải mã đề thi.

Trong truyền tải đề thi phải áp dụng thêm các kỹ thuật mã hóa, ký số,... để bảo đảm an toàn thông tin.

Ở phần 2.2.1.3 và 2.2.2.3, ta thấy AES và ECC đều có rất nhiều ưu điểm so với các phương pháp mã hóa khác, nhưng với nhược điểm của mình nên vẫn chưa thể được sử dụng một cách rộng rãi trong tất cả mọi lĩnh vực ứng dụng.

Để khắc phục các nhược điểm trên, chúng em đề xuất kết hợp hai phương pháp mã hóa này, cụ thể là kết hợp chuẩn mật mã AES và hệ mật mã đường cong elliptic với nhau và được gọi là hệ thống mã hóa lai (Hybrid Cryptosystems). Với sự kết hợp này, hệ thống đã tận dụng được các điểm mạnh của hai hệ thống ở trên đó là tốc độ của mật mã đối xứng và tính an toàn của mật mã phi đối xứng.

ECC là một kỹ thuật mã hóa nổi tiếng sử dụng mã hóa khóa bất đối xứng sau đây và bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép. Nó sử dụng các cặp khóa công khai và khóa riêng để đảm bảo tính bảo mật của ECC. Trường hai chiều được ECC sử dụng làm trường nhị phân và trường nguyên tố. Việc hack không dễ dàng nếu chúng ta đang sử dụng kỹ thuật mã hóa này vì nó sử dụng các hoạt động nâng cao và tạo mối quan hệ giữa các trường nhị phân và trường chính và mối quan hệ này trong ECC không thể được đọc bởi những người không được ủy quyền. Kích thước khóa nhỏ là yếu tố chính của ECC. Số điểm tối đa có thể giúp tìm trường thích hợp để triển khai mã hóa trên dữ liệu cho các biện pháp bảo mật. Hoạt động đầu tiên của trường chọn số đầu tiên và sau đó tạo số lớn dựa trên dữ liệu nằm trong khoảng từ 0 đến Z. Cụ thể, để tạo khóa, ECC được sử dụng và giảm độ phức tạp của các thao tác. Do kích thước khóa thấp, khả năng tăng cường của ECC nhiều hơn so với các kỹ thuật mã hóa khác.

AES là một trong những loại văn bản mật mã sử dụng mật mã khối. Điều này chỉ sử dụng một khóa cho quá trình mã hóa và giải mã để bảo mật dữ liệu. Nó có nhiều hoạt động hiệu suất đang giới hạn trên bộ nhớ đám mây như phân tích thống kê, tìm kiếm trên bộ nhớ đám mây và các hoạt động khác tương tự. Đây là thuật toán chiến lược được sử dụng rộng rãi trên điện toán đám mây để cải thiện các quy tắc bảo mật đối với lưu trữ đám mây.

ECC và AES tạo ra kỹ thuật mã hóa tiên tiến và hiệu quả nhất trên bộ lưu trữ đám mây. Có thể nói rằng AES đơn chậm hơn một chút so với phương thức kết hợp (ECC-AES) do kích thước khóa lớn hơn, trong khi phương thức kết hợp cho phép giảm kích thước khóa cũng như cơ chế bảo mật nhanh hơn để bảo mật dữ liệu. Vì kích thước khóa nhỏ là thuộc tính chính của ECC, nên khi AES sử dụng ECC để mã hóa, kích thước khóa sẽ giảm và hiệu suất được tăng lên. ECC sử dụng các tiêu chuẩn khóa mã hóa và giải mã để giảm kích thước khóa và tạo hệ thống khóa bảo mật. ECC là kỹ thuật thích hợp nhất để sử dụng cùng với AES để bảo mật dữ liệu khỏi việc sử dụng trái phép. Khi kích thước khóa được đặt, thì bản mã sẽ tạo mã hóa và giải mã dữ liệu. Khóa được tạo bởi ECC được sử dụng bởi AES. Hiệu ứng kết hợp của cả ECC và AES phù hợp với kỹ thuật đề xuất tại lưu trữ đám mây để có được hệ thống bảo mật. Điều này giúp giảm kích thước lưu trữ với dữ liệu an toàn.

#### 2.2.3.2. Thuật toán AES – ECC:

* Tạo khóa công khai bằng ECC:

Bước I: Chọn một số n bất kì làm số nguyên tố.

Bước II: Chọn bất kỳ số nào để tạo khóa chung là n (a)

Trong đó n (a) < n

Bước III: Tính điểm trên đường cong là G

Trường hợp G > n

Bước IV: Tính toán khóa công khai là:

P = n (a) ∗ G

Bước V: Trả lại khóa công khai P sau khi tính toán.

* Mã hóa và giải mã bằng AES:

Bước I: Lấy tệp đầu vào

Bước II: Bây giờ, hãy thêm khóa do ECC tạo, đây là khóa chung.

Bước III: Mã hóa AES được thực hiện trên tệp đầu vào bằng cách sử dụng khóa chung do ECC tạo.

Bước IV: Tệp được mã hóa được tải lên máy chủ sau khi mã hóa bằng AES.

Bước V: Sau khi tệp được tải lên, tệp sẽ được tải xuống tại máy chủ, sau đó tệp được dịch bằng cách sử dụng khóa chung do ECC cung cấp để tệp gốc được giải mã.


Bước VI: Hiệu suất của hệ thống phụ thuộc vào tác động kết hợp của ECC và AES .

#### 2.2.3.2. Kết quả phân tích giữa hệ mã hóa lai AES-ECC , AES và ECC :

(Trích từ tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 12(73).2013.Quyển 2)

Kết quả, tác giả đã xây dựng được chương trình cho phép chuyển tải đề thi nói riêng và dữ liệu nói chung qua mạng internet với khả năng mã hoá dữ liệu đảm bảo theo nguyên tắc bảo mật của mật mã phi đối xứng nhưng với hiệu quả của mật mã đối xứng. Chức năng khả năng SGD&ĐT tiếp nhận kết nối từ nhiều điểm thi – THPT khác nhau và lựa chọn tệp để truyền tải đến các TTHPT. Tương tự, chức năng gửi tệp từ THPT đến SGD&ĐT cũng được xây dựng. Vì mục đích nghiên cứu và chứng minh sự đúng đắn trong việc lựa chọn kết hợp ECC và AES, các tác giả còn xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả khi so sánh ba hệ mật mã ECC, RSA và mật mã lai (kết hợp ECC và AES) khi truyền tải dữ liệu ở hai thông số thời gian thực hiện mã hoá và thời gian giải mã. Kích thước của khoá cho cả ba hệ mật mã có thể được thiết đặt ở giao diện cấu hình trên quan điểm đảm bảo tương đương về độ an toàn dữ liệu. Kết quả đo thời gian mã hoá và thời gian giải mã các tệp có kích thước khác nhau với các độ dài khóa khác nhau tương ứng với độ dài khóa của AES là 128bit và 256bit , độ dài khóa cho các hệ mật mã để đảm bảo độ bảo mật tương đương. Chẳng hạn, với độ dài khóa cho AES 128 bit thì cho ECC sẽ là 256bit và RSA là 512bit. Với độ dài khoá cho EAS là 256bit thì cho ECC là 512bit và RSA là 1024bit.

Cho trường hợp mật mã lai, độ dài khóa của ECC và AES được chọn tương ứng. Các tác giả cũng tiến hành đo độ dài tệp đã mã hoá và thấy rằng, kích thước tệp đã mã hoá cho AES và ECC là bằng nhau. Với trường hợp RSA, kích thước lớn hơn không đáng kể



Bảng so sánh thời gian thực thi giữa thuật toán ECC, RSA và mật mã lai (AES kết hợp ECC )

### 2.2.4. Giải pháp và xây dựng chương trình

Trên thực tế, mật mã đối xứng và mật mã phi đối xứng, mặc dù có nhiều ưu điểm so với các phương pháp mã hóa trước đó, nhưng với nhược điểm của mình nên vẫn chưa thể được sử dụng một cách rộng rãi trong tất cả mọi lĩnh vực ứng dụng.

Để khắc phục các nhược điểm trên, chúng em đề xuất kết hợp hai phương pháp mã hóa này, cụ thể là kết hợp chuẩn mật mã AES và hệ mật mã đường cong elliptic với nhau và được gọi là hệ thống mã hóa lai (Hybrid Cryptosystems). Với sự kết hợp này, hệ thống đã tận dụng được các điểm mạnh của hai hệ thống ở trên đó là tốc độ của mật mã đối xứng và tính an toàn của mật mã phi đối xứng.

**Xây dựng chương trình :**

Hiện tại, các trường trung học phổ thông (THPT) và SGD&ĐT đều đã được trang bị các máy tính có cấu hình đủ mạnh để chạy các phần mềm có yêu cầu cấu hình cao và đều đã được kết nối internet. Do đó, việc tin học hóa hệ thống quản lý đề thi trong các trường phổ thông dưới sự quản lý của SGD&ĐT có thể được triển khai theo mô hình sau:

Tại máy chủ của SGD&ĐT (bên A) và các TTHPT (bên B), chúng ta cài đặt phần mềm, ví dụ có tên “Phần mềm truyền tải đề thi”. Mỗi khi tiến hành đợt thi, việc truyền tải đề thi sẽ được thực hiện thông qua phần mềm theo nguyên tắc dùng mật mã phi đối xứng ECC để truyền khoá mật mã đối xứng AES, dữ liệu là nội dung đề thi sẽ được mã hoá theo phương pháp đối xứng AES và truyền tải qua kênh thông thường. Khoá bí mật do SGD&ĐT lưu giữ. Khóa công khai sẽ được gửi cho các TTHPT.

❖ Thực hiện việc trao đổi khóa mật mã đối xứng

- Bên B sinh khoá mã hoá AES cho phiên làm việc, gọi là SK. SK là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên.

- Bên B dùng khoá công khai ECC mã hoá SK và gửi dữ liệu SK đã mã hóa cho bên A.

- Bên A dùng khóa bí mật ECC để giải mã và thu được SK. Cả bên A và bên B đều lưu giữ


SK để dùng cho mã hoá dữ liệu đề thi cũng như các dữ liệu trao đổi khác bằng AES.

❖ Bên A gửi dữ liệu (đề thi) cho các trường

- Bên A sử dụng SK đã nhận được để mã hóa đề thi;

- Đề thi đã được mã hóa sẽ được chuyển cho bên B qua kênh thông thường;


- Bên B sử dụng SK giải mã và thu được nội dung đề thi.




Hình 2. 6: Sơ đồ truyền tải đề thi qua mạng internet

# CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH DEMO

## 3.1. Sở GD truyền đề thi đến các trường

**

Hình 3. 1: Sở GD&ĐT truyền đề thi đến các trường

**

Hình 3. 2: Các trường truyền dữ liệu cho sở GD&ĐT

## 3.2. Chương trình demo (Ngôn ngữ Python)

- Giao diện lúc bắt đầu vào chương trình:

**A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence**

- Nhập thông tin cần mã hóa vào ô bản rõ bằng cách nhập trực tiếp hoặc nhấn nút File để nhập.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

- Sau khi nhập xong bản rõ ta nhấn nút ‘Mã hóa’ để mã hóa bản rõ và thu được bản mã ở ô ‘Bản mã’

-

* Ta nhấn nút ‘Chuyển’ để chuyển bản mã xang ô ‘Bản mã’ để tiến hành giải mã.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

- Ta có thể nhấn nút ‘Lưu’ để lưu bản mã thành File

- Ta tiếp tục giải mã bản rõ vừa mà hóa bằng cách nhấn nút ‘Giải mã’ để tiến hành Giải mã.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

- Ta thu được bản rõ như ban đầu.

# CHƯƠNG 4: KIẾN THỨC LĨNH HỘI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

## 4.1. Các kiến thức đã lĩnh hội

Trong quá trình tìm hiểu và giải quyết đề tài**“AES và Demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES”**, nhóm chúng em đã trang bị thêm cho mình rất nhiều kiến thức về:

* Thuật toán AES

+ Hiểu được thuật toán AES và những ứng dụng của thuật toán AES.

+ Các bước xử lý của thuật toán AES.

+ Quy trình mã hóa và giải mã.

+ Ứng dụng mã hóa AES

* Hệ mã hóa ECC

+ Hiểu được kiến thức căn bản về hệ mã hóa.

+ Hiển và thực hiện được các bức xử lý.

* Cài đặt được chương trình demo

**Những điều bạn chưa biết về hệ mật mã ECC :**

Mật mã đường cong elliptic (ECC) được giới thiệu lần đầu vào năm 1991 bởi các công trình nghiên cứu độc lập của Neal Koblitz và Victor Miller.

Độ an toàn của ECC dựa vào bài toán logarit rời rạc trên nhóm các điểm của đường cong elliptic (ECDLP). Đối với bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn hoặc bài toán phân tích số, tồn tại các thuật toán dưới dạng dạng hàm mũ để giải các bài toán này (tính chỉ số hoặc sàng trường số). Tuy nhiên, đối với bài toán ECDLP cho đến nay vẫn chưa tìm được thuật toán dưới hàm mũ để giải.

Nhà toán học nổi tiếng J. Silverman cũng như nhiều nhà thám mã khác đã nghiên cứu các thuật toán tương tự, như thuật toán tính chỉ số để áp dụng cho ECDLP nhưng đều không thành công. Hiện nay, thuật toán tốt nhất để giải bài toán ECDLP là Pollard với độ phức tạp cỡ . Điều này đã tạo ra những ưu việt của hệ mật ECC so với các hệ mật khóa công khai khác.

ECC và AES:

ECC và AES tạo ra kỹ thuật mã hóa tiên tiến và hiệu quả nhất trên bộ lưu trữ đám mây. Có thể nói rằng AES đơn chậm hơn một chút so với phương thức kết hợp (ECC-AES) do kích thước khóa lớn hơn, trong khi phương thức kết hợp cho phép giảm kích thước khóa cũng như cơ chế bảo mật nhanh hơn để bảo mật dữ liệu. Vì kích thước khóa nhỏ là thuộc tính chính của ECC, nên khi AES sử dụng ECC để mã hóa, kích thước khóa sẽ giảm và hiệu suất được tăng lên. ECC sử dụng các tiêu chuẩn khóa mã hóa và giải mã để giảm kích thước khóa và tạo hệ thống khóa bảo mật. ECC là kỹ thuật thích hợp nhất để sử dụng cùng với AES để bảo mật dữ liệu khỏi việc sử dụng trái phép. Khi kích thước khóa được đặt, thì bản mã sẽ tạo mã hóa và giải mã dữ liệu. Khóa được tạo bởi ECC được sử dụng bởi AES. Hiệu ứng kết hợp của cả ECC và AES phù hợp với kỹ thuật đề xuất tại lưu trữ đám mây để có được hệ thống bảo mật. Điều này giúp giảm kích thước lưu trữ với dữ liệu an toàn.

## 4.2. Hướng phát triển

### 4.2.1 .Tính khả thi của đề tài nghiên cứu :

Mã hóa thông tin kết hợp các hệ mã hóa khóa đối xứng cũng như khóa bất đối xứng mang đến một giải pháp mã hóa thông tin tuyệt vời, đặc biệt là sự kết hợp của hệ mã AES và ECC. ECC hiện đang được sử dụng trong một loạt các ứng dụng: chính phủ Mỹ sử dụng để bảo vệ thông tin liên lạc nội bộ, các dự án Tor sử dụng để giúp đảm bảo ẩn danh, đây cũng là cơ chế được sử dụng để chứng minh quyền sở hữu trong Bitcoins, cung cấp chữ ký số trong dịch vụ iMessage của Apple, để mã hóa thông tin DNS với DNS Curve, và là phương pháp tốt để xác thực cho các trình duyệt web an toàn qua SSL/TLS. Thế hệ đầu tiên của thuật toán mã hóa khóa công khai như RSA và Diffie-Hellman vẫn được duy trì trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng ECC đang nhanh chóng trở thành giải pháp thay thế cho RSA. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay, nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin là không thể thiếu. Với việc khóa mã hóa có độ dài ngày tăng dần theo thời gian, ECC đang là ứng viên phù hợp để thay thế RSA trong việc tạo ra các khóa mã ngắn hơn mà vẫn đảm bảo an toàn, từ đó có thể triển khai trên nhiều nền tảng thiết bị từ các mạch điện tử đơn giản đến máy tính lớn, dễ dàng tạo ra hệ thống mạng đáng tin cậy phục vụ tốt hơn cho xã hội.

Do kích thước khóa thấp, khả năng tăng cường của ECC tốt hơn nhiều so với các kỹ thuật mã hóa khác. AES kết hợp với ECC có thể làm tốt hơn rất nhiều với việc tối ưu hóa và bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều bảo mật trong tương lai để mở rộng khái niệm điện toán đám mây thông qua các kỹ thuật mật mã. Trong tương lai, nghiên cứu này có thể được cải thiện bằng cách tăng tính bảo mật của phương pháp kết hợp. Nhiều lớp bảo mật có thể được thêm vào để nâng cao năng suất và hiệu quả của hệ thống. AES kết hợp với ECC có thể làm tốt hơn rất nhiều với việc tối ưu hóa và bảo mật dữ liệu.

Đề tài mà nhóm em thực hiện là một đề tài có tính khả thi và ứng dụng cao, không chỉ có thể áp dụng cho truyền tải đề thi trên mạng cho các cuộc thi quan trọng cần tính bảo mật cao như kỳ thi THPTQG hay các cuộc thi chọn học sinh giỏi của Quốc gia, tỉnh, huyện mà còn có thể áp dụng để truyền tải dữ liệu lớn trên không gian mạng như áp dụng cho các ngân hàng, các công ty hay doanh nghiệp… Điều này đòi hỏi đề tài cần được thảo luận nhiều hơn trên các diễn đàn mã hóa thông tin quốc gia hay quốc tế.

### 4.2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu

**Những thuận lợi :**

Nghiên cứu về " **AES và Demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES** " mang lại nhiều thuận lợi và cơ hội trong quá trình nghiên cứu. Dưới đây là một số điểm thuận lợi có thể xuất phát từ đề tài này:

Sự quan trọng của bảo mật trong giáo dục: Bảo mật là một chủ đề quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông đề thi. Nghiên cứu của bạn có thể cung cấp giải pháp hiệu quả để bảo vệ thông tin quan trọng và đảm bảo tính công bằng của quá trình kiểm tra.

* Ưu tiên an toàn thông tin: Trong môi trường giáo dục, đảm bảo an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu. Việc áp dụng mã hóa lai có thể giúp ngăn chặn truy cập trái phép và đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể tiếp cận thông tin quan trọng về đề thi.
* Khả năng ứng dụng rộng rãi: Phương pháp mã hóa lai có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ trong giáo dục mà còn trong các tổ chức và ngành công nghiệp khác, nâng cao giá trị ứng dụng của nghiên cứu.
* Đối tượng nghiên cứu thực tế: Mục tiêu nghiên cứu liên quan đến truyền tải đề thi, là một thách thức thực tế và quan trọng trong hệ thống giáo dục. Việc áp dụng nghiên cứu có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho các tổ chức giáo dục và học sinh.
* Thách thức công nghệ: Nghiên cứu về mã hóa lai đặt ra những thách thức công nghệ, giúp đẩy mạnh sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các phương pháp mã hóa.
* Cơ hội hợp tác và phát triển nghệ thuật: Nghiên cứu tạo ra cơ hội để hợp tác với các chuyên gia bảo mật, giáo viên, và các tổ chức giáo dục. Điều này có thể dẫn đến cơ hội phát triển công nghệ mới và cải thiện chất lượng bảo mật trong giáo dục.
* Tăng cường khả năng quản lý và quản trị: Mô hình mã hóa lai có thể cung cấp lợi ích trong việc quản lý và quản trị thông tin đề thi. Điều này có thể giúp tổ chức giáo dục tăng cường khả năng đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
* Thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực bảo mật giáo dục: Đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực bảo mật giáo dục, tạo ra cơ hội cho các nghiên cứu và ứng dụng mới trong tương lai.

=>Tóm lại, với đề tài nghiên cứu trên mang lại giải pháp thực tế mà còn đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực bảo mật thông tin trong giáo dục và các ngành công nghiệp khác.

**Những khó khăn, hạn chế :**

Mã hóa lai là một lĩnh vực phức tạp trong mật mã học và yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng để triển khai và sử dụng hiệu quả.

Có thể gặp khó khăn trong việc triển khai các thuật toán mã hóa lai vào hệ thống truyền tải đề thi mà không làm giảm hiệu suất hoặc tăng độ phức tạp của quá trình truyền tải.

* Hiệu suất và tốc độ: Mã hóa lai thường gặp phải vấn đề về hiệu suất do việc thực hiện các phép toán trên dữ liệu đã được mã hóa. Đặc biệt là trong truyền tải đề thi, nếu quá trình mã hóa và giải mã làm giảm tốc độ, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và hiệu suất hệ thống.
* Quản lý khóa và quản lý tài nguyên: Quản lý khóa mã hóa là một phần quan trọng của bảo mật và có thể đòi hỏi sự quản lý cẩn thận để tránh rủi ro mất mát khóa. Sự phức tạp trong việc quản lý tài nguyên hệ thống, đặc biệt là trong môi trường học thuật, có thể là một thách thức.
* Tuân thủ quy định và chính sách: Môi trường giáo dục thường phải tuân thủ các quy định và chính sách nghiêm ngặt về bảo mật và quản lý dữ liệu. Việc triển khai mã hóa lai có thể yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và địa phương, điều này có thể tăng khó khăn trong quá trình nghiên cứu.
* Hạn chế trong mã hóa lai: Các thuật toán mã hóa lai hiện tại có thể có những hạn chế nhất định về loại phép toán hoặc loại dữ liệu mà chúng có thể xử lý. Có thể gặp khó khăn khi áp dụng mã hóa lai vào các ứng dụng cụ thể trong truyền tải đề thi.
* Giáo viên và người quản lý hệ thống: Sự chấp nhận từ phía giáo viên và người quản lý hệ thống là một khía cạnh quan trọng. Họ có thể cần được giáo dục về lợi ích và rủi ro của việc triển khai mã hóa lai.

Nghiên cứu và xây dựng mật mã đường cong elliptic là vấn đề mới và khó về lý thuyết, là một lĩnh vực đầy thách thức. Bên cạnh các kiến thức toán học để xây dựng một hệ mật an toàn theo lý thuyết, cần phải có đầy đủ những kiến thức về lập mã/thám mã để đảm bảo hệ mật đó an toàn dưới các mô hình tấn công của người mã thám.

### 4.2.3. Mở rộng đề tài :

Đề án không chỉ có tính ứng dụng trong công tác truyền tải đề thi mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác:

**Trong lĩnh vực giáo dục truyền tải điểm thi, bài giảng , …**

Truyền tải đề thi: Hệ thống mã hóa có thể được mở rộng để bảo vệ thông tin điểm thi của học sinh, sinh viên trong quá trình truyền tải giữa trường học và các cơ quan quản lý giáo dục. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn sự can thiệp và thay đổi không đáng kể vào kết quả thi.

Truyền tải bài giảng: Việc mã hóa cũng có thể được áp dụng để bảo vệ tính bí mật của bài giảng trực tuyến. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập nội dung giảng dạy.

**Trong việc phát triển các app hay trang web : việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người như bảo vệ tin nhắn , bảo vệ thông tin cá nhân ,…**

Bảo vệ tin nhắn : Sử dụng các phương pháp mã hóa để đảm bảo tính an toàn và bí mật của thông điệp trong ứng dụng trò chuyện hoặc truyền tải thông tin qua các trang web.

Bảo vệ thông tin cá nhân : Mã hóa có thể được tích hợp vào các ứng dụng và trang web để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, như thông tin tài khoản, lịch sử mua sắm, và thông tin cá nhân khác.

**Trong việc phát triển các lĩnh vực khác: việc tuyển dụng và quản lí nhân sự hay chăm sóc y tế trực tuyến**

Tuyển dụng và quản lý nhân sự : Mã hóa có thể được mở rộng để bảo vệ thông tin nhân sự trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự trực tuyến, giúp đảm bảo tính bảo mật và minh bạch.

Chăm sóc y tế trực tuyến : Trong lĩnh vực y tế, việc mở rộng mã hóa giúp bảo vệ thông tin bệnh nhân và kết quả xét nghiệm khi truyền tải qua mạng, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu y tế nhạy cảm.

## 4.3. Các kỹ năng đã tiếp thu

* Đánh giá được vai trò của bảo mật, các cơ chế, chính sách bảo mật, các kiểu tấn công và các phương pháp phòng thủ.
* Phân tích được các kỹ thuật sử dụng để mã hóa và xác thực thông tin.
* Hiểu và áp dụng các thuật toán liên quan đến hệ mã hóa AES như ( sinh khóa, mã hóa, giải mã) vào việc mã hóa và giải mã để giải quyết bài toán có tính ứng dụng vào thực tiễn.
* Bên cạnh đó còn có các kỹ năng như: kĩ năng viết báo cáo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sử dụng các công cụ,…
* Học thêm về ngôn ngữ lập trình mới.

## 4.4. Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình tìm hiểu và giải quyết đề tài “**AES và demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES**”, nhóm chúng em đã rút ra được rất nhiều bài học quý giá:

* Đặt tinh thần trách nhiệm trong công việc lên ưu tiên hàng đầu.
* Nắm rõ kỹ năng xác định vấn đề, kỹ năng phân tích vấn đề và sàng lọc ý kiến.
* Chúng em đã có thêm được rất nhiều kiến thức trong việc lập trình.
* Có cái nhìn toàn diện hơn về môn An toàn và bảo mật thông tin.
* Hiểu rõ hơn về thuật toán cũng như quá trình thực hiện mã hóa và giải mã trên máy tính.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài và giải quyết bài toán **“AES và Demo sản phẩm thực tế ứng dụng mã hóa AES”**, nhóm chúng em đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức về mã hóa thông tin thực sự cần thiết, hiểu thêm được tầm quan trọng của việc mã hóa thông tin và dữ liệu.

Mã hóa thông tin kết hợp các hệ mã hóa khóa đối xứng cũng như khóa bất đối xứng mang đến một giải pháp mã hóa thông tin tuyệt vời, đặc biệt là sự kết hợp của hệ mã AES và ECC. ECC hiện đang được sử dụng trong một loạt các ứng dụng: chính phủ Mỹ sử dụng để bảo vệ thông tin liên lạc nội bộ, các dự án Tor sử dụng để giúp đảm bảo ẩn danh, đây cũng là cơ chế được sử dụng để chứng minh quyền sở hữu trong Bitcoins, cung cấp chữ ký số trong dịch vụ iMessage của Apple, để mã hóa thông tin DNS với DNS Curve, và là phương pháp tốt để xác thực cho các trình duyệt web an toàn qua SSL/TLS. Thế hệ đầu tiên của thuật toán mã hóa khóa công khai như RSA và Diffie-Hellman vẫn được duy trì trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng ECC đang nhanh chóng trở thành giải pháp thay thế cho RSA. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay, nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin là không thể thiếu. Với việc khóa mã hóa có độ dài ngày tăng dần theo thời gian, ECC đang là ứng viên phù hợp để thay thế RSA trong việc tạo ra các khóa mã ngắn hơn mà vẫn đảm bảo an toàn, từ đó có thể triển khai trên nhiều nền tảng thiết bị từ các mạch điện tử đơn giản đến máy tính lớn, dễ dàng tạo ra hệ thống mạng đáng tin cậy phục vụ tốt hơn cho xã hội.

Do kích thước khóa thấp, khả năng tăng cường của ECC tốt hơn nhiều so với các kỹ thuật mã hóa khác. AES kết hợp với ECC có thể làm tốt hơn rất nhiều với việc tối ưu hóa và bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều bảo mật trong tương lai để mở rộng khái niệm điện toán đám mây thông qua các kỹ thuật mật mã. Trong tương lai, nghiên cứu này có thể được cải thiện bằng cách tăng tính bảo mật của phương pháp kết hợp. Nhiều lớp bảo mật có thể được thêm vào để nâng cao năng suất và hiệu quả của hệ thống. AES kết hợp với ECC có thể làm tốt hơn rất nhiều với việc tối ưu hóa và bảo mật dữ liệu.

Đề tài mà nhóm em thực hiện là một đề tài có tính khả thi và tính ứng dụng cao, không chỉ có thể áp dụng cho truyền tải đề thi trên mạng cho các cuộc thi quan trọng cần tính bảo mật cao như kỳ thi THPTQG hay các cuộc thi chọn học sinh giỏi của Quốc gia, tỉnh, huyện mà còn có thể áp dụng để truyền tải dữ liệu lớn trên không gian mạng như áp dụng cho các ngân hàng, các công ty hay doanh nghiệp… Điều này đòi hỏi đề tài cần được thảo luận nhiều hơn trên các diễn đàn mã hóa thông tin quốc gia hay quốc tế.

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thông tin vào trong mọi mặt của cuộc sống đã tạo ra một môi trường rất thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp mã hóa bảo mật thông tin.

Việc tích hợp hệ thống mã hóa vào công tác bảo mật trong truyền tải đề thi không chỉ giúp đảm bảo an toàn thông tin mà còn tăng cường quản lý quyền truy cập, bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ các quy định pháp luật, đặt nền tảng cho việc tổ chức các kỳ thi một cách an toàn và hiệu quả trong thời đại 4.0.

Đề tài không chỉ có tính ứng dụng trong công tác truyền tải đề thi mà còn có thể áp dụng trong lĩnh vực giáo dục: truyền tải đề thi, bài giảng, ..Ngoài ra có thể ứng dụng trong việc phát triển các app hay trang web: việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người như bảo vệ tin nhắn, bảo vệ thông tin các nhân... Trong lĩnh vực y tế, việc bảo vệ thông tin bệnh nhân và kết quả xét nghiệm khi truyền tải qua mạng cũng là một ứng dụng tiềm năng của hệ thống mã hóa.

Bằng cách mở rộng áp dụng của hệ thống mã hóa vào các lĩnh vực khác nhau, đề tài có thể đóng góp vào việc xây dựng một môi trường truyền thông trực tuyến an toàn và bảo mật, mang lại lợi ích rộng rãi cho cộng đồng và xã hội.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót, nhóm chúng em mong nhận được sự góp ý của cô để đề tài cũng như ứng dụng của các thành viên trong nhóm được đầy đủ và hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như các chức năng của ứng dụng đề mô.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

# 

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

**1. Tiếng Việt**

**[1].** Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin - Thư viện điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,<http://thuvienso.haui.edu.vn/tailieuvn/doc/giao-trinh-an-toan-bao-mat-thong-tin-2381912.html>

**2. Internet**

**[2].** Tìm hiểu thuật toán mã hóa khóa đối xứng AES

<https://viblo.asia/p/tim-hieu-thuat-toan-ma-hoa-khoa-doi-xung-aes-gAm5yxOqldb>

**[3].** Tiêu chuẩn Elliptic Curve Cryptography (ECC)

<https://aita.gov.vn/tieu-chuan-elliptic-curve-cryptography-ecc.-1>

**[4].** Hybrid AES-ECC Model for the Security of Data over Cloud Storage

<https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2673/htm>