Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Фізико-технічний інститут

КРИПТОГРАФІЯ КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №4

Вивчення криптосистеми RSA та алгоритму електронного підпису; ознайомлення з методами генерації параметрів для асиметричних криптосистем

Виконали: ФБ-33 Ольшевський Богдан,


ФБ-25 Степура Нікіта


2025

# Мета роботи:

Ознайомлення з тестами перевірки чисел на простоту і методами генерації ключів для асиметричної криптосистеми типу RSA; практичне ознайомлення з системою захисту інформації на основі криптосхеми RSA, організація з використанням цієї системи засекреченого зв'язку й електронного підпису, вивчення протоколу розсилання ключів.

# Порядок виконання роботи

1. Написати функцію пошуку випадкового простого числа з заданого інтервалу або заданої довжини, використовуючи датчик випадкових чисел та тести перевірки на простоту. В якості датчика випадкових чисел використовуйте вбудований генератор псевдовипадкових чисел вашої мови програмування. В якості тесту перевірки на простоту рекомендовано використовувати тест Міллера-Рабіна із попередніми пробними діленнями. Тести необхідно реалізовувати власноруч, використання готових реалізацій тестів не дозволяється. 




1. За допомогою цієї функції згенерувати дві пари простих чисел p, q і p1 , q1 довжини щонайменше 256 біт. При цьому пари чисел беруться так, щоб pq ≤ p1q1 ; p і q – прості числа для побудови ключів абонента А, p1 і q1 – абонента B.

p= 48567968306380870604893231928375565109999867986982953555518657836663878595709

q= 41114984726175839504123089274205806665507535906835052448065721822642262646757 p1=90204722267153738228133958885132331265679983340331553534428936669288766540631 q1=70560061736961412940752647727865078560813287753268083770394763733321667743837

1. Написати функцію генерації ключових пар для RSA. Після генерування функція повинна повертати та/або зберігати секретний ключ (d, p,q) та відкритий ключ (n,e) . За допомогою цієї функції побудувати схеми RSA для абонентів А і B – тобто, створити та зберегти для подальшого використання відкриті ключі (e, n), (e1, n1) та секретні d і d1 .







1. Написати програму шифрування, розшифрування і створення повідомлення з цифровим підписом для абонентів А і B. Кожна з операцій (шифрування, розшифрування, створення цифрового підпису, перевірка цифрового підпису) повинна бути реалізована окремою процедурою, на вхід до якої повинні подаватись лише ті ключові дані, які необхідні для її виконання. За допомогою датчика випадкових чисел вибрати відкрите повідомлення M і знайти криптограму для абонентів А и B, перевірити правильність розшифрування. Скласти для А і B повідомлення з цифровим підписом і перевірити його.

# Зашифрувати C = Memodn Розшифрувати M = Cdmodn Цифровий підпис створити S=Mdmodn

**Перевірити цифровий підпис M=Semodn**

****

****


1. За допомогою раніше написаних на попередніх етапах програм організувати роботу протоколу конфіденційного розсилання ключів з підтвердженням справжності по відкритому каналу за допомогою алгоритму RSA. Протоколи роботи кожного учасника (відправника та приймаючого) повинні бути реалізовані у вигляді окремих процедур, на вхід до яких повинні подаватись лише ті ключові дані, які необхідні для виконання. Перевірити роботу програм для випадково обраного ключа 0<k<n.

**Повідомлення для обміну**  
Програма генерує випадкове число M, яке виконує роль повідомлення, що користувач А надсилає користувачу B. Це число знаходиться у межах від 0 до n\_A.

**Зашифроване повідомлення**  
Повідомлення M шифрується відкритим ключем користувача B (n\_B, e\_B).  
Завдяки цьому лише B може його розшифрувати, адже тільки він має відповідний закритий ключ d\_B.  
Цей етап забезпечує конфіденційність обміну.

**Зашифрований підпис**  
Користувач А створює цифровий підпис свого повідомлення за допомогою свого закритого ключа (d\_A).  
Потім цей підпис додатково шифрується відкритим ключем користувача B.  
Таким чином досягається автентичність і захист від підробки повідомлення.

**Перевірка автентичності**  
Після отримання повідомлення користувач B розшифровує його, отримує підпис і перевіряє, чи дійсний він для цього повідомлення.  
Якщо перевірка успішна, програма виводить повідомлення:



Як можна побачити, повідомлення автентичні, тому програма вивела true.

# Висновки:

У нашій роботі була створена функція для генерації випадкових простих чисел заданої довжини, що поєднує тест Міллера-Рабіна з попередніми пробними діленнями для перевірки простоти чисел. Такий підхід забезпечує отримання простих чисел високої якості, що відповідають вимогам криптографії. Генерація пар простих чисел завдовжки понад 256 біт дозволила забезпечити стійкість системи до атак.

Були реалізовані функції для роботи з RSA, включаючи генерацію ключових пар, шифрування, розшифрування, а також створення та перевірку цифрового підпису. Особлива увага була приділена коректному виконанню операцій піднесення до степеня за модулем, що здійснювалося за допомогою схеми Горнера для підвищення ефективності при роботі з великими числами. Ці функції забезпечують необхідні криптографічні операції в системі RSA, гарантуючи конфіденційність, автентифікацію та цілісність повідомлень.

На останньому етапі був розроблений і протестований протокол конфіденційної передачі ключів з використанням RSA. Протокол передбачає шифрування та підписування повідомлень відкритими та закритими ключами абонентів, що забезпечує підтвердження автентичності відправника та захист даних у відкритому каналі. Тестування з випадковими ключами та повідомленнями підтвердило правильність реалізації та рівень безпеки обміну, що демонструє повну функціональність системи для використання у реальних сценаріях.