TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**Ảnh có chứa văn bản, ký hiệu

Mô tả được tạo tự động**

**BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN AN TOÀN THÔNG TIN**

**Đề tài: Tìm hiểu về Chữ ký số**

|  |  |
| --- | --- |
| Lớp                                 : | 132648 |
| Mã học phần                   : | IT4015 |
| Nhóm : | 7 |
| Giảng viên hướng dẫn    : | PGS. TS. Nguyễn Linh Giang |

Danh sách thành viên nhóm:

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Mã số sinh viên |
| Nguyễn Thế Vũ | 20194214 |
| Trương Văn Hiển | 20194276 |
| Lương Thái Nam | 20194126 |
| Phạm Ngọc Dũng | 20194257 |

*Hà Nội, tháng 7 năm 2022*

**PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | MSSV | Email | Công việc | Tỷ lệ % công việc làm |
| 1 | Lương Thái Nam | 20194126 | [nam.lt194126@sis.hust.edu.vn](mailto:nam.lt194126@sis.hust.edu.vn) | * Giới thiệu về chữ ký số. * Kiến trúc chữ ký số tổng quát. | 25% |
| 2 | Nguyễn Thế Vũ | 20194214 | [vu.nt194214@sis.hust.edu.vn](mailto:vu.nt194214@sis.hust.edu.vn) | * Phân chia công việc trong nhóm. * Thuật toán chữ ký số RSA RABIN. | 25% |
| 3 | Trương Văn Hiển | 20194276 | [hien.tv194276@sis.hust.edu.vn](mailto:hien.tv194276@sis.hust.edu.vn) | * An toàn trong chữ ký số. * Tổng hợp kết quả thành báo cáo. | 25% |
| 4 | Phạm Ngọc Dũng | 20194257 | [dung.pn194257@sis.hust.edu.vn](mailto:dung.pn194257@sis.hust.edu.vn) | * Phương pháp khảo sát tính an toàn của chữ ký số. | 25% |

**MỞ ĐẦU**

Trong các hoạt động thương mại điện tử cũng như việc xây dựng một nền hành chính điện tử, không thể không tính đến mức độ chính xác, an toàn của các bản thông báo điện tử được gửi đi và đến cũng như việc xác thực đối tượng gửi bản thông báo đó. Điều này nói lên sự cần thiết của việc xác thực và chữ ký số.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Chính phủ cho phép triển khai chữ ký số và xác thực trong thanh toán điện tử từ năm 2006. Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang giúp ta triển khai hạ tầng cơ sở khóa công khai PKI trong Chính phủ điện tử.

Tất cả kết quả trên chủ yếu là được chuyển giao từ bên ngoài. Xét về lĩnh vực an ninh quốc gia, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: Mức độ an toàn của chữ ký số và tính xác thực của văn bản có đảm bảo yêu cầu của chúng ta không khi mà chúng ta phải nhập ngoại hoàn toàn dây chuyện công nghệ?

Trên cơ sở đánh giá mức độ an toàn của hệ thống, nhóm chúng em đã chọn đề tài: “**Tìm hiểu về Chữ ký số**” làm đối tượng để nghiên cứu phục vụ cho Bài tập lớn môn học.

Do khả năng còn hạn chế, đặc biệt là khả năng về toán học cho nên mặc dù nhóm đã có nhiệm cố gắng nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình nhưng không tránh khỏi còn có nhiều thiết sót. Nhóm em rất mong nhận được những nhận xét thẳng thắn, chi tiết đến từ thầy để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Cuối cùng, nhóm xin được gửi lời cảm ơn đến thầy **PGS.TS. Nguyễn Linh Giang** đã hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình hoàn thiện Bài tập lớn. Xin chân thành cảm ơn thầy.

**NHẬN XÉT**

**(Của Giảng viên hướng dẫn)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**MỤC LỤC**

[**CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÝ SỐ** 7](#_Toc109291091)

[1.1. Khái niệm 7](#_Toc109291092)

[1.2. Các yêu cầu của chữ ký số 7](#_Toc109291093)

[1.3. Tính chất của chữ ký số 8](#_Toc109291094)

[1.4. So sánh chữ ký viết tay và chữ ký số 9](#_Toc109291095)

[1.5. Hàm băm (Hash function) 9](#_Toc109291096)

[**CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CHỮ KÝ SỐ TỔNG QUÁT** 11](#_Toc109291097)

[2.1. Quá trình ký (Bên gửi) 11](#_Toc109291098)

[2.2. Quá trình kiểm tra chữ ký (Bên nhận) 12](#_Toc109291099)

[2.3. Nhược điểm 12](#_Toc109291100)

[2.4. Chức năng 12](#_Toc109291101)

[2.5. Nguy cơ 13](#_Toc109291102)

[**CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN CHỮ KÝ SỐ RSA RABIN** 14](#_Toc109291103)

[3.1. Sơ đồ thuật toán chữ ký số RSA 14](#_Toc109291104)

[3.1.1. Quá trình ký (Bên gửi) 14](#_Toc109291105)

[3.1.2. Quá trình kiểm tra (Bên nhận) 15](#_Toc109291106)

[3.2. Thuật toán mã hóa RSA 15](#_Toc109291107)

[3.2.1. Quá trình sinh khóa 16](#_Toc109291108)

[3.2.2. Quá trình mã hóa và giải mã 17](#_Toc109291109)

[3.2.3. Phân tích độ an toàn 18](#_Toc109291110)

[3.3. Giải thuật hàm băm SHA-1 19](#_Toc109291111)

[3.3.1. Các tham số 19](#_Toc109291112)

[3.3.2. Các toán tử 20](#_Toc109291113)

[3.3.3. Thuật toán 21](#_Toc109291114)

[3.4. Thuật toán chữ ký số RABIN 22](#_Toc109291115)

[3.4.1. Quá trình ký (Bên gửi) 22](#_Toc109291116)

[3.4.2. Quá trình kiểm tra (Bên nhận) 23](#_Toc109291117)

[3.4.3. Thuật toán tạo khóa bí mật 23](#_Toc109291118)

[**CHƯƠNG 4: AN TOÀN TRONG CHỮ KÝ SỐ** 25](#_Toc109291119)

[4.1. Tính an toàn của chữ ký số 25](#_Toc109291120)

[4.1.1. Cơ chế bảo mật tuyệt đối 25](#_Toc109291121)

[4.1.2. Độ an toàn của hệ thống RSA 26](#_Toc109291122)

[4.2. Các dạng tấn công chữ ký số 27](#_Toc109291123)

[4.2.1. Tấn công dạng 1: Tìm cách xác định khóa bí mật 27](#_Toc109291124)

[4.2.2. Tấn công dạng 2: Giả mạo chữ ký (không tính trực tiếp khóa bí mật) 29](#_Toc109291125)

[**CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA CHỮ KÝ SỐ** 31](#_Toc109291126)

[5.1. Phương pháp Random Oracle Model (ROM) 31](#_Toc109291127)

[5.2. ROM trong khảo sát tính an toàn của chữ ký số 32](#_Toc109291128)

[5.3. Khảo sát phương pháp trên vài biến thể của chữ ký số (ECDSA) 33](#_Toc109291129)

[**CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM** 35](#_Toc109291130)

[6.1. DEMO thuật toán mã hóa RSA 35](#_Toc109291131)

[6.1.1. Tạo khóa 35](#_Toc109291132)

[6.1.2. Mã hóa bằng khóa công khai 35](#_Toc109291133)

[6.1.3. Giải mã bằng khóa bí mật 35](#_Toc109291134)

[6.2. DEMO thuật toán băm SHA-1 36](#_Toc109291135)

[6.2.1. Văn bản băm 36](#_Toc109291136)

[6.2.2. Thực hiện hàm băm 36](#_Toc109291137)

[6.3. DEMO thuật toán tạo chữ kí số 37](#_Toc109291138)

[6.3.1. Quá trình ký 37](#_Toc109291139)

[6.3.2. Quá trình kiểm tra 37](#_Toc109291140)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 38](#_Toc109291141)

# **CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÝ SỐ**

## 1.1. Khái niệm

Chữ kí số (Digital Signature) là những thông tin đi kèm với dữ liệu nhằm chứng thực nguồn gốc và nội dung của văn bản. Chữ kí số được dựa trên cơ sở lý thuyết hệ mã hoá công khai (public key cryptography), còn gọi là mã hóa bất đối xứng (asymetric cryptography), được tạo ra để giải quyết câu hỏi: “Làm thế nào để định nghĩa một chữ ký cho các văn bản số, với các tính chất tương tự như chữ ký viết tay ?”

Mã hóa công khai: Sử dụng 2 khóa có quan hệ toán học với nhau, khóa công khai (public key dùng để mã hóa, được công bố rộng rãi. Khóa còn lại là khóa bí mật (private key) dùng để giải mã, được giữ bí mật.

Mã hóa bất đối xứng: Cơ sở toán học của hệ mã hóa bất đối xứng là dùng những hàm một chiều, tức là những hàm để tính theo chiều thuận thì dễ còn theo chiều ngược lại thì với không khả thi với hệ thống máy tính hiện tại.

Chữ ký số bao gồm 3 thành phần:

1. Thuật toán tạo ra khóa.
2. Hàm tạo chữ ký là hàm tính toán chữ ký trên cơ sở khóa mật và dữ liệu cần ký.
3. Hàm kiểm tra chữ ký là hàm kiểm tra xem chữ ký đã cho có đúng với khóa công cộng không. (Khóa này mọi người có quyền truy cập cho nên mọi người đều có thể kiểm tra được chữ ký).

## 1.2. Các yêu cầu của chữ ký số

- Tính xác thực: người nhận có thể chứng minh được văn bản được ký bởi gửi.

- Tính toàn vẹn: người nhận có thể chứng minh được không có ai sửa đổi văn bản đã được ký.

- Không thể tái sử dụng: mỗi chữ ký chỉ có giá trị trên 1 văn bản.

- Không thể giả mạo.

- Chống từ chối: người gửi không thể phủ nhận được hành động ký vào văn bản.

## 1.3. Tính chất của chữ ký số

1. Là một chuỗi ký tự, có nội dung phụ thuộc vào nội dung bản tin được ký: khó thay đổi, khó dùng lại. Do đó có thể xác thực nội dung bản tin được ký

Ảnh có chứa mũi tên

Mô tả được tạo tự động

1. Sử dụng thông tin mà chỉ có người ký mới có: Khó giả mạo, khó chỗi từ. Do đó có thể xác minh người ký

Graphical user interface, application

Description automatically generated

1. Gần như không thể giả mạo chữ ký

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

## 1.4. So sánh chữ ký viết tay và chữ ký số

|  |  |
| --- | --- |
| Chữ ký viết tay | Chữ ký số |
| Chữ ký cố định | Chữ ký thay đổi theo nội dung văn bản |
| Gắn liền với nội dung được ký | Có thể tách khỏi nội dung được ký |

## 1.5. Hàm băm (Hash function)

Hàm băm là hàm toán học chuyển đổi thông điệp (message) có độ dài bất kỳ (hữu hạn) thành một dãy bít có độ dài cố định (tùy thuộc vào thuật toán băm). Dãy bít này được gọi là thông điệp rút gọn (message disgest) hay giá trị băm (hash value), đại diện cho thông điệp ban đầu.

Hàm băm SHA-1: Thuật toán SHA-1 nhận thông điệp ở đầu vào có chiều dài k<264 bit, thực hiện xử lý và đưa ra thông điệp thu gọn (message digest) có chiều dài cố định 160 bits. Quá trình tính toán cũng thực hiện theo từng khối 512 bits, nhưng bộ đệm xử lý dùng 5 thanh ghi 32-bits. Thuật toán này chạy tốt với các bộ vi xử lý có cấu trúc 32 bits.

# **CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CHỮ KÝ SỐ TỔNG QUÁT**

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

## 2.1. Quá trình ký (Bên gửi)

Tính toán chuỗi đại diện (message digest/ hash value) của thông điệp sử dụng một giải thuật băm (Hashing algorithm).

Chuỗi đại diện được ký sử dụng khóa riêng (Private key) của người gửi và 1 giải thuật tạo chữ ký (Signature/ Encryption algorithm). Kết quả chữ ký số (Digital signature) của thông điệp hay còn gọi là chuỗi đại diện được mã hóa (Encryted message digest).

Thông điệp ban đầu (message) được ghép với chữ ký số( Digital signature) tạo thành thông điệp đã được ký (Signed message).

Thông điệp đã được ký (Signed message) được gửi cho người nhận.

## 2.2. Quá trình kiểm tra chữ ký (Bên nhận)

Tách chữ ký số và thông điệp gốc khỏi thông điệp đã ký để xử lý riêng

Tính toán chuỗi đại diện MD1 (message digest) của thông điệp gốc sử dụng giải thuật băm (là giải thuật sử dụng trong quá trình ký).

Sử dụng khóa công khai (Public key) của người gửi để giải mã chữ ký số

-> chuỗi đại diện thông điệp MD2.

So sánh MD1 và MD2:

* Nếu MD1 = MD2 -> chữ ký kiểm tra thành công. Thông điệp đảm bảo tính toàn vẹn và thực sự xuất phát từ người gửi (do khóa công khai được chứng thực).
* Nếu MD1 MD2 -> chữ ký không hợp lệ. Thông điệp có thể đã bị sửa đổi hoặc không thực sự xuất phát từ người gửi.

## 2.3. Nhược điểm

Bởi vì tài liệu cần ký thường có chiều dài khá dài. Một biện pháp để ký là chia tài liệu ra các đoạn nhỏ và sau đó ký lên từng đoạn và ghép lại.

Nhưng phương pháp có nhược điểm là chữ ký lớn, thứ hai là ký chậm vì hàm ký là các hàm mũ, thứ ba là chữ ký có thể bị đảo loạn các vị trí không đảm tính nguyên vẹn của tài liệu.

Chính vì điều đó mà khi ký thì người ta ký lên giá trị hàm hash của tài liệu, vì giá trị của hàm hash luôn cho chiều dài xác định.

## 2.4. Chức năng

Xác thực được nguồn gốc tài liệu: Tùy thuộc vào từng bản tin mà có thể thêm các thông tin nhận dạng, như tên tác giả, thời gian…

Tính toàn vẹn tài liệu: Vì khi có một sự thay bất kỳ vô tình hay cố ý lên bức điện thì gía trị hàm hash sẽ bị thay đổi và kết quả kiểm tra bức điện sẽ không đúng.

Chống từ chối bức điện: Vì chỉ có chủ của bức điện mới có khóa mật để ký bức điện.

## 2.5. Nguy cơ

Tội phạm có thể giả mạo chữ ký tương ứng với văn bản đã chọn.

Tội phạm thử chọn bức điện mà tương ứng với chữ ký đã cho.

Tội phạm có thể ăn trộm khóa mật và có thể ký bất kỳ một bức điện nào nó muốn giống như chủ của khóa mật.

Tội phạm có thể giả mạo ông chủ ký một bức điện nào đó.

Tội phạm có thể đổi khóa công cộng bởi khóa của mình.

# **CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN CHỮ KÝ SỐ RSA RABIN**

## 3.1. Sơ đồ thuật toán chữ ký số RSA

### **3.1.1. Quá trình ký (Bên gửi)**

Thông điệp sẽ được ký bằng cách mã hóa văn bản bằng khóa riêng (Private key) với thuật toán mã hóa RSA. Kết quá chữ ký số (Digital signature) của thông điệp sẽ là bản mã của thông điệp. Nếu để mã hóa 1 thông điệp dài thì sẽ tốn rất nhiều thời gian trong cả việc mã hóa, giải mã và truyền tin, vì vậy trước khi đưa văn bản để mã hóa, người ta sẽ tính toán trước 1 chuỗi đại diện (hash value) của thông điệp sử dụng một giải thuật băm (Hashing Algorithm) SHA-1 hoặc MD5.

Sau đó thông điệp ban đầu sẽ được ghép với chữ ký số tạo thành thông điệp đã được ký.

Thông điệp đã được ký sẽ được gửi cho người nhận.

Diagram

Description automatically generated

### **3.1.2. Quá trình kiểm tra (Bên nhận)**

Bên nhận sẽ tách phần chữ ký số RSA và thông điệp đã ký để xử lý.

Tính toán chuỗi đại diện MD1 (Message digest) của thông điệp gốc sử dụng giải thuật băm (là giải thuật sử dụng trong quá trình ký là SHA-1).

Sử dụng khóa công khai (Public key) của người gửi để giải mã chữ ký số RSA => chuỗi đại diện thông điệp MD2.

So sánh MD1 và MD2:

* Nếu MD1 = MD2 => chữ ký kiểm tra thành công. Thông điệp đảm bảo tính toàn vẹn và thực sự xuất phát từ người gửi (do khóa công khai được chứng thực).
* Nếu MD1 MD2 => chữ ký không hợp lệ. Thông điệp có thể đã bị sửa đổi hoặc không thực sự xuất phát từ người gửi.

Diagram

Description automatically generated

## 3.2. Thuật toán mã hóa RSA

RSA là một hệ mã hóa bất đối xứng được phát triển bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman (tên của nó cũng chính là tên viết tắt của 3 tác giả này) và được sử dụng rộng rãi trong công tác mã hoá và công nghệ chữ ký điện tử. Trong hệ mã hóa này, public key có thể chia sẻ công khai cho tất cả mọi người. Hoạt động của RSA dựa trên 4 bước chính: sinh khóa, chia sẻ key, mã hóa và giải mã.

Thuật toán RSA có hai khóa:

* Khóa công khai (Public key): Được công bố rộng rãi cho mọi người và được dùng để mã hóa.
* Khóa bí mật (Private key): Những thông tin được mã hóa bằng khóa công khai chỉ có thể được giải mã bằng khóa bí mật tương ứng.

### **3.2.1. Quá trình sinh khóa**

Mấu chốt cơ bản của việc sinh khóa trong RSA là tìm được bộ 3 số tự nhiên e, d và n sao cho:

và một điểm không thể bỏ qua là cần bảo mật cho d sao cho dù biết e, n hay thậm chí cả m cũng không thể tìm ra d được.

Cụ thể, khóa của RSA được sinh như sau:

1. Chọn 2 số nguyên tố và .
2. Tính .

Sau này, n sẽ được dùng làm modulus trong cả public key và private key.

1. Tính một số giả nguyên tố bằng phi hàm Euler như sau:

Giá trị này sẽ được giữ bí mật.

1. Chọn một số ngẫu nhiên sao cho:
2. Tính hay bằng cách dùng thuật toán Euclide tìm số tự nhiên x sao cho
3. Lấy làm khóa công khai.
4. Lấy làm khóa bí mật.

### **3.2.2. Quá trình mã hóa và giải mã**

Trong thuật toán mã hóa RSA, người gửi sẽ mã hóa bằng khóa công khai và người nhận sẽ giải mã bằng khóa bí mật .

Các bước mã hóa và giải mã như sau:

1. A nhận khóa công khai của B.
2. A biểu diễn thông tin cần giải thành số )
3. Tính
4. Gửi cho B.
5. B giải mã bằng cách tính

=> là thông tin nhận được.

Diagram

Description automatically generated

### **3.2.3. Phân tích độ an toàn**

Độ an toàn của hệ thống RSA dựa trên 2 vấn đề của toán học: bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố các số nguyên lớn và bài toán RSA. Nếu 2 bài toán trên là khó (không tìm được thuật toán hiệu quả để giải chúng) thì không thể thực hiện được việc phá mã toàn bộ đối với RSA. Phá mã một phần phải được ngăn chặn bằng các phương pháp chuyển đổi bản rõ an toàn.

Bài toán RSA là bài toán tính căn bậc e môđun n (với n là hợp số): tìm số m sao cho me=c mod n, trong đó (e, n) chính là khóa công khai và c là bản mã. Hiện nay phương pháp triển vọng nhất giải bài toán này là phân tích n ra thừa số nguyên tố. Khi thực hiện được điều này, kẻ tấn công sẽ tìm ra số mũ bí mật d từ khóa công khai và có thể giải mã theo đúng quy trình của thuật toán. Nếu kẻ tấn công tìm được 2 số nguyên tố p và q sao cho: n = pq thì có thể dễ dàng tìm được giá trị (p-1)(q-1) và qua đó xác định d từ e. Chưa có một phương pháp nào được tìm ra trên máy tính để giải bài toán này trong thời gian đa thức (polynomial-time). Tuy nhiên người ta cũng chưa chứng minh được điều ngược lại (sự không tồn tại của thuật toán).

Tại thời điểm năm 2005, số lớn nhất có thể được phân tích ra thừa số nguyên tố có độ dài 663 bít với phương pháp phân tán trong khi khóa của RSA có độ dài từ 1024 tới 2048 bít. Một số chuyên gia cho rằng khóa 1024 bít có thể sớm bị phá vỡ (cũng có nhiều người phản đối việc này). Với khóa 4096 bít thì hầu như không có khả năng bị phá vỡ trong tương lai gần. Do đó, người ta thường cho rằng RSA đảm bảo an toàn với điều kiện n được chọn đủ lớn. Nếu n có độ dài 256 bít hoặc ngắn hơn, nó có thể bị phân tích trong vài giờ với máy tính cá nhân dùng các phần mềm có sẵn. Nếu n có độ dài 512 bít, nó có thể bị phân tích bởi vài trăm máy tính tại thời điểm năm 1999. Một thiết bị lý thuyết có tên là TWIRL do Shamir và Tromer mô tả năm 2003 đã đặt ra câu hỏi về độ an toàn của khóa 1024 bít. Vì vậy hiện nay người ta khuyến cáo sử dụng khóa có độ dài tối thiểu 2048 bít.

## 3.3. Giải thuật hàm băm SHA-1

Giải thuật băm là 1 giải thuật biến đổi chuỗi bit đầu thành 1 chuỗi bit khác tương ứng sao cho thỏa mãn các tính chất sau:

* Các hàm hash là hàm 1 chiều, vì vậy dù có được hash cũng không thể biết được bản tin gốc như thế nào.
* Độ dài hash là cố định và thường rất nhỏ, vì vậy chữ số sẽ không chiếm quá nhiều dung lượng.
* Hai chuỗi bit khác nhau sẽ có giá trị băm khác nhau. Nhờ vào tính chất này giá trị hash còn có thể dùng để kiểm tra lại bản tin nhận được có nguyên vẹn hay không?

SHA-1 là một trong những thuật toán băm mã hóa, được dùng trong việc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu ở phía người nhận. SHA-1 checksum được so sánh giữa người cung cấp và người nhận, dữ liệu được cho là toàn vẹn nếu hai chuỗi checksum là giống nhau.

SHA-1 cũng giống như MD5, nhạy cảm ở đầu vào, bất kỳ sự thay đổi bit nào cũng dẫn đến kết quá khác hoàn toàn. SHA-1 vượt trội hơn trong vấn đề bảo mật nhưng cũng vì thế cần có thời gian nhiều hơn để xử lý.

## 3.3.1. Các tham số

|  |  |
| --- | --- |
|  | Các biến là các từ w-bit được sử dụng để tính toán giá trị hàm băm |
|  | Giá trị băm thứ i |
|  | Từ thứ j của giá trị hàm băm thú i |
|  | Giá trị không đổi được sử dụng cho lần lặp t của phép tính băm |
|  | Số số 0 được thêm vào thông điệp trong bước padding |
|  | Độ dài của thông điệp |
|  | Số bits của khối thông điệp |
|  | Thông điệp để băm |
|  | Khối thông điệp, với |
|  | Từ thứ j của khối thông điêp thứ i |
|  | Số bits được chuyển trong 1 từ với toán tử tương ứng |
|  | Số khối được padded |
|  | Từ w-bit tạm thời trong tính toán giá trị băm |
|  | Số bits của 1 từ |
|  | Tù thứ t của lịch thông điệp |

### **3.3.2. Các toán tử**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Toán tử bitwise AND |
|  | Toán tử bitwise OR |
|  | Toán tử bitwise XOR |
|  | Toán tử đối nghịch |
|  | Cộng thêm modulo |
|  | Toán tử dịch bits trái, VD: thực hiện xóa n bits bên trái và thêm n số 0 vào bên phải |
|  | Toán tử dịch bits phải, VD: thực hiện xóa n bits bên phái và thêm n số 0 vào bên trái |
|  | Toán tử quay vòng trái được định nghĩa bằng |
|  | Toán tử quay vòng phải được định nghĩa bằng |

### **3.3.3. Thuật toán**

Tiền xử lý

1. Tạo giá trị khởi đầu
2. Thông điệp được padding, thêm số 0 vào đầu để đủ số bits
3. Mã giả

For :

{

1. Chuẩn bị lịch thông điệp
2. Tạo 5 biến làm việc
3. For

{

}

1. Tính toán giá trị thứ i của hàm băm :

}

Cuối cùng ghép nối các thông điệp ta có M :

## 3.4. Thuật toán chữ ký số RABIN

Trong mật mã học, thuật toán chữ ký Rabin là một phương pháp chữ ký số ban đầu được đề xuất bởi Michael O. Rabin vào năm 1978.

Thuật toán chữ ký Rabin là một trong những lược đồ chữ ký số đầu tiên được đề xuất. Bằng cách giới thiệu việc sử dụng hàm băm như một bước thiết yếu trong việc ký kết, đây là thiết kế đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật hiện đại chống lại sự giả mạo, không thể tha thứ hiện sinh dưới sự tấn công tin nhắn đã chọn, giả sử các tham số được chia tỷ lệ phù hợp.

Chữ ký rabin giống với chữ ký RSA với 'số mũ e = 2', nhưng điều này dẫn đến sự khác biệt về chất lượng cho phép thực hiện hiệu quả hơn và đảm bảo bảo mật liên quan đến khó khăn của thừa số nguyên, chưa được chứng minh cho RSA.

### **3.4.1. Quá trình ký (Bên gửi)**

Số nguyên trong đó là 2 số nguyên tố khác nhau với và . Khóa bí mật do người ký giữ là bộ và khóa công khai cho người xác thực chữ ký là .

Hàm băm

Hàm đổi xâu bit sang số nguyên từ biểu diễn nhị phân

Thông điệp được ký như sau :

1. Lấy ngẫu nhiên xâu k bit
2. Tính
3. Giải phương trình :

Nếu vô nghiệm, quay lại bước 1.

Ngược lại, lấy s là một nghiệm của phương trình trên.

1. Trả về cặp
2. Hợp với thông điệp thành và gửi đi.

### **3.4.2. Quá trình kiểm tra (Bên nhận)**

1. Tính
2. Tính
3. So sánh

Nếu giống nhau thì chấp nhận chữ ký, nếu khác thì không chấp nhận chữ ký.

### **3.4.3. Thuật toán tạo khóa bí mật**

Khóa bí mật của khóa công khai là 1 thừa số nguyên tố lẻ p \* q của n, được chọn 1 cách ngẫu nhiên trong tập số nguyên tố. Cho , , and . Để tạo chữ ký cho thông điệp, lấy 1 chuỗi u với k-bits ngẫu nhiên và tính . Nếu là một modulo nonresidue bậc hai của n ( nghĩa là tồn tại 1 số , sao cho sau đó người ký sẽ bỏ u và thử lại. Nếu không, người ký sẽ tính toán:

sử dụng một thuật toán tiêu chuẩn để tính toán căn bậc hai modulo một số nguyên tố — chọn làm cho nó dễ dàng nhất. Căn bậc hai không phải là duy nhất và các biến thể khác nhau của lược đồ chữ ký đưa ra các lựa chọn khác nhau về căn bậc hai; trong mọi trường hợp, người ký phải đảm bảo không tiết lộ hai gốc khác nhau cho cùng một hàm băm c. Người ký sau đó sử dụng định lý phần còn lại của Trung Quốc để giải hệ thống:

Người ký tiết lộ .Tính đúng đắn của quy trình ký kết sau đây bằng cách đánh giá như được xây dựng.

# **CHƯƠNG 4: AN TOÀN TRONG CHỮ KÝ SỐ**

## 4.1. Tính an toàn của chữ ký số

### **4.1.1. Cơ chế bảo mật tuyệt đối**

Chữ ký số được cho là có khả năng đảm bảo an toàn vô cùng cao nhờ cơ chế bảo mật tuyệt đối thông qua những đặc điểm sau đây:

#### **4.1.1.1. Khả năng xác định nguồn gốc**

Hệ thống mã hóa công khai được sử dụng trong chữ ký ố cho phép mã hóa văn bản với khóa bí mật được sở hữu bởi chủ nhân của chữ ký số đó. Một văn bản nếu muốn được ký số thì cần phải được mã hóa bằng hàm băm, có nghĩa là văn bản sẽ được chia nhỏ ra thành các chuỗi có độ dài cố định và ngắn hơn văn bản gốc, sau đó mã hóa bằng khóa bí mật của chủ sở hữu chữ ký số.

Để kiếm tra chữ ký số, phía người nhận cần giải mã bằng khóa công khai và kiểm tra với hàm băm của văn bản đã được nhận. Nếu 2 giá trị này khớp nhau thì phía người nhận hoàn toàn có thể an tâm rằng văn bản này được xuất phát từ người sờ hữu khóa bí mật.

Chính bởi đặc điểm này mà chữ ký số có khả năng xác định nguồn gốc tuyệt đối, giúp loại bỏ khả năng bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, giả mạo thông tin.

#### **4.1.1.2. Tính toàn vẹn**

Chữ ký số có tính toàn vẹn tuyệt đối bởi văn bản một khi đã được ký thì không thể bị sửa đổi trong quá trình gửi. Lý do là vì nếu văn bản có bất kỳ thay đổi nào dù là nhỏ nhất, thì hàm băm cũng sẽ bị thay đổi theo và bị phát hiện ngay lập tức. Chính vì vậy, văn bản khi được ký bằng chữ ký số sẽ được bảo toàn sự nguyên vẹn 100% mà không một bên thứ 3 nào có thể can thiệp vào để thay đổi nội dung của văn bản đó.

#### **4.1.1.3. Tính không thể phủ nhận**

Trong giao dịch, người nhận có thể từ chối thừa nhận một văn bản nào đó không phải do mình gửi. Để ngăn chặn trường hợp này xảy ra, người nhận có thể yêu cầu người gửi phải ký số lên văn bản đó. Bởi khi phát sinh tranh chấp, người nhận sẽ dùng chính chữ ký số ngày của người gửi như một bằng chứng xác minh làm căn cứ để bên thứ ba xem xét và giải quyết. Vì vậy, chữ ký số được xem là công cụ an toàn nhất để chứng thực nguồn gốc của văn bản trong trường hợp cần thiết.

### **4.1.2. Độ an toàn của hệ thống RSA**

Độ an toàn của hệ thống RSA dựa trên 2 vấn đề của toán học: Bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố các số nguyên lớn và bài toán RSA. Nếu 2 bài toán trên là khó (không tìm được thuật toán hiệu quả để giải chúng) thì không thể thực hiện được việc phá mã toàn bộ đối với RSA. Phá mã một phần phải được ngăn chặn bằng các phương pháp chuyển đổi bản rõ an toàn.

Vì vậy muốn xây dựng hệ thống RSA an toàn thì n = p\*q phải là một số đủ lớn, để không có khả năng phân tích nó về mặt tính toán. Để đảm bảo an toàn nên chọn các số nguyên tố p và q từ 100 chữ số trở lên.

Dưới đây là bảng thời gian phân tích mã RSA:

|  |  |
| --- | --- |
| Số các chữ số trong số được phân tích | Thời gian phân tích |
| 50 | 4 giờ |
| 75 | 104 giờ |
| 100 | 74 năm |
| 200 | 4000 năm |
| 300 | 500.000 năm |
| 500 | 4 x 1025 năm |

Cách thức phân phối khóa công khai là một trong những yếu tố quyết định đối với độ an toàn của RSA. Vấn đề này sinh ra một lỗ hổng gọi là “Man-in-the-middle attack” (MiMA - Tấn công vào giữa)

* Khi A và B trao đổi thông tin thì C có thể gửi cho A một khóa bất kì để A tin rằng đó là khóa công khai của B gửi.
* Sau đó C sẽ giải mã và đánh cắp được thông tin. Đồng thời mã hóa lại thông tin theo khóa công khai của B và gửi lại cho B.
* Về nguyên tắc, cả A và B đều không phát hiện được sự can thiệp của C.

Diagram

Description automatically generated

## 4.2. Các dạng tấn công chữ ký số

### **4.2.1. Tấn công dạng 1: Tìm cách xác định khóa bí mật**

#### **4.2.1.1. Bị lộ một trong các giá trị: p, q,**

Nếu trong quá trình tạo khóa mà người sử dụng vô tình để lộ nhân tử p, q hoặc ra ngoài thì kẻ tấn công sẽ dễ dàng tính được khóa bí mật d theo công thức:

d mod

Biết được khóa bí mật, kẻ tấn công sẽ giả mạo chữ ký của người dùng.

* Giải pháp phòng tránh: Quá trình tạo lập khóa phải được tiến hành ở một nơi kýn đáo, bí mật. Sau khi thực hiện xong thì phải giữu cẩn thận khóa bí mật d, đồng thời hủy hết các giá trị trung gian (p, q, ).

#### **4.2.1.2. Tấn công dựa theo khóa công khai n và e của người ký**

Kẻ tấn công sẽ tìm cách phân tích giá trị n ra hai thừa số nguyên tố p và q. Từ đó sẽ tính được = (p-1)(q-1), cuối cùng tính được khóa bí mật d.

* Giải pháp phòng tránh: Nên chọn số nguyên p và q đủ lớn để việc phân tích n thành tích của hai thừa số nguyên tố là khó có thể thực hiện được trong thời gian thực. Trong thực tế, người ta thường sinh ra các số lớn (ít nhất 100 chữ số), sau đó kiểm tra tính nguyên tố của nó.

#### **4.2.1.3. Khi nhiều người cùng sử dụng chung “modun n”**

Khi có k người cùng đăng ký sử dụng chữ ký RSA, trung tâm phân phối khóa sẽ sinh ra 2 số nguyên tố p và q, rồi tính số modun n = p\*q. Sau đó, sinh ra các cặp khóa mã hóa/giải mã {ei , di }. Trung tâm sẽ cấp cho người đăng ký thứ i khóa bí mật di tương ứng, cùng với các thông tin như: n, danh sách khóa công khai {ei} (i = 1, …, k).

Lúc này, bất kỳ ai có thông tin công khai như trên đều có thể:

* Mã hóa văn bản M để gửi cho người đăng ký thứ i bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa RSA với khóa mã hóa ei:

Y = mod n

* Người đăng ký thứ i có thể ký văn bản M bằng cách tính chữ ký:

Si = mod n

Bất cứ ai cũng có thể xác thực rằng M được ký bởi người đăng ký thứ i bằng cách tính mod n và so sánh với M.

* Giải pháp phòng tránh: Sử dụng giá trị modun n khác nhau cho mỗi người tham gia.

#### **4.2.1.4. Sử dụng giá trị “modun n” nhỏ**

Trong sơ đồ chữ ký RSA, công thức để tính giá trị chữ ký y trên bản rõ x như sau:

y = xa (mod n) với y A, x P, P = A = ℤn

Lúc này, kẻ tấn công có thể tính được khóa bí mật d theo công thức:

d = (mod n)

do các giá trị x, y, n là công khai. Đây chính là việc giải bài toán logarit rời rạc trên vành ℤn. Bời vậy, nếu như giá trị modun n mà nhỏ thì bằng cách áp dụng các thuật toán đã trình bày ở trên, kẻ tấn công có thể tìm ra được khóa bí mật d.

* Giải pháp phòng tránh: Nên chọn các số nguyên tố p và q đủ lớn để việc giải bài toán logarit rời rạc trên vành ℤn là khó có thể thực hiện được trong thời gian thực.

#### **4.2.1.5. Sử dụng các tham số (p-1) hoặc (q-1) có các ước nguyên tố nhỏ**

Nếu ta bất cẩn trong việc chọn các tham số p và q để cho (p-1) hoặc (q-1) có các ước nguyên tố nhỏ thì sơ đồ chữ ký sẽ trở nên mất an toàn.

Bời vì khi (p-1) hoặc (q-1) có các ước nguyên tố nhỏ thì ta có thể dùng thuật toán (p-1) của Pollar để phân tích giá trị modun n thành thừa số một cách dễ dàng.

* Giải pháp phòng tránh: Chọn các tham số p và q sao cho (p-1) và (q-1) phải có các ước nguyên tố lớn.

### **4.2.2. Tấn công dạng 2: Giả mạo chữ ký (không tính trực tiếp khóa bí mật)**

#### **4.2.2.1. Người gửi G gửi tài liệu x cùng chữ ký y đến người nhận N**

Sẽ có 2 cách xử lý:

* Ký trước, mã hóa sau

Người gửi G ký vào x trước bằng chữ ký y = SG(x), sau đó mã hóa x và y nhận được z = eG(x, y) rồi gửi z cho N.

Nhận được z, N giải mã z để nhận được x, y. Tiếp theo, kiểm tra chữ ký VN(x, y) = true?

* Mã hóa trước, ký sau

Người gửi G mã hóa x trước bằng u = eG(x), sau đó ký vào u bằng chữ ký v = SG(u) rồi gửi (u, v) cho N.

Nhận được (u, v), N giải mã u nhận được x. Tiếp theo kiểm tra chữ ký VN(u, v) = true?

#### **4.2.2.2. Giả sử H lấy trộm được thông tin trên đường truyền từ G đến N**

* Trong trường hợp ký trước, mã hóa sau thì H lấy được z. Trong trường hợp mã hóa trược, ký sau thì H lấy được (u, v).
* Để tấn công vào x trong cả hai trường hợp, H đều phải giải mã thông tin lấy được.
* Để tấn công vào chữ ký, thay bằng chữ ký giả mạo, thì xảy ra hai trường hợp:
* Trường hợp ký trước, mã hóa sau: Để tấn công chữ ký y, H phải giải mã z, mới nhận được y.
* Trường hợp mã hóa trước, ký sau: Để tấn công chữ ký v, H đã có sẵn , lúc này H chỉ việc thay v bằng .

H thay chữ ký v trên u, bằng chữ ký của H là = SH(u) rồi gửi (u, ) đến N.

Khi nhận được , N kiểm thử thấy sai, gửi phản hồi lại cho G.

G có thể chứng minh đó là chữ ký giả mạo.

G gửi chữ ký đúng v cho N, nhưng quá trình truyền tin sẽ bị chậm lại.

Như vậy, trong trường hợp mã hóa trước, ký sau thì H có thể giả mạo chữ ký mà không cần phải giải mã.

* Giải pháp phòng tránh: Hãy ký trước, sau đó mã hóa cả chữ ký.

# **CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA CHỮ KÝ SỐ**

## 5.1. Phương pháp Random Oracle Model (ROM)

Cho X, Y là các tập hữu hạn. ROM có hàm băm h được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các hàm từ X đến Y và ROM liên quan đến h. Hàm băm h có thể được coi là một bảng băm Th xác định sự tương ứng của các phần tử trong X với các phần tử trong Y. Trong mô hình này, tất cả đều có quyền truy cập vào ROM. Khi giá trị băm của x được truy vấn, ROM trả lời giá trị y tương ứng trong Th.

Trong hầu hết bài toán sử dụng ROM, các thuật toán tối ưu mô phỏng ROM bằng cách đưa vào các bài toán cụ thể. Đầu tiên, ta mô phỏng ROM với một bảng T ban đầu trống như sau: Khi giá trị băm của x được truy vấn, nếu tồn tại (, ) ∈ T sao cho x = thì trả về; nếu không thì chọn tất cả y ← Y, thêm (x, y) vào bảng băm T và trả về y.

Ngoài ra, ta đề xuất một thuật toán RO khác để mô phỏng ROM. Ta quản lý một bảng băm T và một bảng L ban đầu trống. Bảng T thực hiện vai trò tương tự như trên, trong khi bảng L quản lý số phần tử trong X mà ánh xạ đến y ∈ Y. Ví dụ nếu tồn tại (y, n) ∈ L thì có thể có đúng n các phần tử trong X ánh xạ tới y ∈ Y. Khi ta thêm (x, y) vào bảng băm T sao cho y chưa có trong T, ta cũng xác định số n của nghịch ảnh của y và thêm (y, n) vào bảng L.

Thuật toán RO(x):

1. Nếu tồn tại (, ) ∈ T sao cho x = thì trả về .

2. Tính giá trị sau:

A picture containing text

Description automatically generated

(p là xác suất để (, ) ∈ T với một số.)

3. Tung một đồng xu với xác suất Pr[α = 0] = p

(Quyết định xem mô phỏng có trả về giá trị mới hay không. “α = 0” cho biết “không” và “α = 1” cho biết “có”)


4. Nếu α = 0 thì chọn y theo phân phối sau và đến bước 8

Graphical user interface, text

Description automatically generated with medium confidence

5. Nếu α 0 thì chọn tất cả y ← Y \ ∪ ( ,) ∈ L{}

6. Chọn n’ theo phân phối nhị thức



(n’ là số nghịch ảnh của y không bao gồm (x,y))

7. Đặt n = n’ + 1 và thêm (y,n) vào L

8. Thêm (x,y) vào T và trả về y

## 5.2. ROM trong khảo sát tính an toàn của chữ ký số

Thay vì ký trực tiếp, ta yêu cầu người ký phải băm thông điệp trước khi ký. Chữ ký S thỏa mãn

(message)

Giả sử A là thuật toán phá vỡ lược đồ chữ ký, nó lấy khóa công khai (N, e) và nó lấy ra bất kì (message, S’).

Mục đích là thiết kế thuật toán có thể nhận một RSA (N, e, M) ngẫu nhiên và giúp ta xử lý lấy ra S sao cho .

Đầu tiên, ta sẽ gửi A một khóa công khai (N, e). Vì sử dụng ROM, A sẽ phải thực hiện hàm băm. Mỗi khi A hỏi để băm một thông điệp, ta sẽ chặn nó và gọi oracle, chọn 1 giá trị r ngẫu nhiên sao cho 0 <= r < N và trả lời truy vấn:

Bởi vì r ngẫu nhiên nên hàm băm cũng là ngẫu nhiên.

Ta giả sử A sẽ gửi một thông điệp giả mạo (message, S’) thỏa mãn (message)

Nếu trường hợp này xảy ra, ta phải tìm giá trị r được dùng để tính H và in ra :

## 5.3. Khảo sát phương pháp trên vài biến thể của chữ ký số (ECDSA)

Với ECDSA, ECDSA không chỉ dựa vào một số ngẫu nhiên cho khóa sinh, mà còn cần một giá trị ngẫu nhiên mới k cho mỗi thông điệp đã ký. Việc tạo ra k giả ngẫu nhiên là vô cùng quan trọng với tính bảo mật của ECDSA.

Phiên bản sau của ECDSA là ECDSA\* cũng vậy. Ta lấy ECDSA\* với k=H’(K, M), H’ là hàm băm. Một câu hỏi được đặt ra về việc thay thế k ngẫu nhiên trong ECDSA theo k.

Câu trả lời là có. Có thể nhận được nếu hàm băm H’ như là ROM. Trong trường hợp đó, giá trị của k xuất hiện ngẫu nhiên cho kẻ tấn công, vì không có thông tin nào về k nếu người đó không biết toàn bộ khóa riêng tư K như một thông điệp.

Một biến thể chữ kí số khác là lược đồ chữ kí Schnorr. Nó sử dụng nhóm đường cong elliptic và xác định khoảng thời gian khóa k một cách xác định chứ không phải ngẫu nhiên. Chúng tôi gọi đó là ECSchnorr \*. Việc áp dụng ROM cho H’ mang lại hiệu quả với ECSchnorr \* tương tự như với ECDSA và ECDSA+ .

Trong bài báo của Bellare và Rogaway đã tóm tắt một cách ngắn gọn giá trị của mô hình tiên tri ngẫu nhiên như sau: "Các mục tiêu có thể thực hiện được nhưng không thực tế trong thiết lập tiêu chuẩn trở thành thực tế trong ROM." Điều này vẫn còn như vậy, được thể hiện qua những biến thể chữ kí số khác như ECDSA \*, ECDSA + và ECSchnorr \*.


# **CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Link source code : <https://github.com/Vu0811/RSA-digital-signature>


## 6.1. DEMO thuật toán mã hóa RSA

### **6.1.1. Tạo khóa**


* + - Chạy câu lệnh



* + - Khóa công khai :




* + - Khóa bí mật:




### **6.1.2. Mã hóa bằng khóa công khai**

* Chạy câu lệnh




### **6.1.3. Giải mã bằng khóa bí mật**

* Chạy câu lệnh




## 6.2. DEMO thuật toán băm SHA-1

### **6.2.1. Văn bản băm**



### **6.2.2. Thực hiện hàm băm**


* Chạy câu lệnh



## 6.3. DEMO thuật toán tạo chữ kí số

### **6.3.1. Quá trình ký**


* Chạy câu lệnh



.


.

.



### **6.3.2. Quá trình kiểm tra**

* Chạy câu lệnh



# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. R. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryp-tosystems”.
2. Rabin, M. O. (1978), “Digitalized signatures”, Foundations of Secure Computations, R. Lipton and R. DeMillo editors, Academic Press New York, 1978. [Rabin M. O. 1978]
3. H. C. Williams, “A modification of the RSA public-key procedure”.
4. William Stallings, “Cryptography-network-security-5th-edition”, Fifth Edition.
5. Matt Bishop, “Introduction to Computer Security”.
6. Dang, Q. (2012), Secure Hash Standard (SHS), Federal Inf. Process. Stds. (NIST FIPS), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, [online], https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4 (Accessed July 20, 2022)
7. Viblo.asia: Tìm hiểu về chữ ký số và ứng dụng.
8. esign.misa.vn: Cơ chế bảo mật của phần mềm chữ ký số an toàn nhất như thế nào?
9. Bài giảng “Nhập môn An toàn thông tin” – PGS. TS. Nguyễn Linh Giang.
10. Bài giảng “Nhập môn An toàn thông tin” – TS. Trần Vĩnh Đức.
11. Bài giảng “Nhập môn An toàn thông tin” – PGS. TS. Nguyễn Khanh Văn.
12. Giáo trình “Mật mã học & An toàn thông tin” – TS. Thái Thanh Tùng.
13. Mã nguồn tham khảo:

<https://github.com/BharathKumarRavichandran/rsa.git>

<https://github.com/pcaro90/Python-SHA1/blob/ae3396776773c0370607a15d92fc99542b025800/SHA1.py>