# UVOD

Glavni namen in cilji diplomskega dela Kreiranje stisnjenih (zip) datotek je razumevanje delovanja t. i. stiskalnih algoritmov in kreiranje enostavnega programa za stiskanje datotek s pripadajočimi funkcionalnostmi, pregled zgodovine stiskalnih algoritmov in kako so ti nastali in možne dodelave oz. predelave stiskalnih algoritmov.

Metode izdelave naloge bodo najprej zgodovinski pregled in načini stiskanja datotek, programiranje enostavnega programa v programskem jeziku C# s pomočjo programa Visual Studio, z vsemi funkcionalnostmi ki so: stiskanje datotek, odpiranje stisnjene datoteke in ekstrahiranje (razširjanje) vsebine datoteke, enkripcija datotek s pomočjo gesla in kreiranje vizualnega uporabniškega vmesnika (GUI).

Izdelal bom tudi analizo in testiral hitrosti stiskanja datotek s pomočjo testnih orodij v okolju Visual Studio. Najbolj zanimive izseke iz kode bom tudi komentiral v nalogi, v priloge bom dodal celotno skripto programa s komentarji.

# TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu naloge, se posvečam zgodovini stiskalnih algoritmov, njihovi uporabi nekoč in izboljšavam danes. Navajam možnosti, načine uporabe in skozi skripte in komentarje tudi funkcionalnosti algoritmov.


## ZGODOVINA

Kot prvi stiskalni algoritem se navaja že Morsejeva koda ali Morsejeva abeceda. Razvila sta jo izumitelj telegrafa Samuel Morse in Alfred Vail, leta 1835. Leta 1847 jo je Friedrich Clemens Gerke izpopolnil v obliko, kot jo poznamo danes.

Internacionalna Morsejeva abeceda je sestavljena iz šestindvajsetih angleških črk od A do Z, nekaj ne-angleških črk, postopkovnih znakov (ang. prosigns) in arabskih številk. Vsebuje samo velike črke in uporablja kombinacije črt in pik. Črte v znakih so trikrat daljše od pik, med vsako piko oz. črto je presledek v dolžini pike, med vsako črko v besedi je presledek v dolžini treh pik in razmak med besedami je v dolžini sedem pik.

Morsejeva abeceda je bila aktivno v uporabi v mornarici in oboroženih silah do leta 1999. Še vedno jo uporabljajo taborniki in skavti kot način enostavne komunikacije.

Slika 1: Internacionalna Morsejeva abeceda



Vir: <https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code#/media/File:International_Morse_Code.svg>

Velik preobrat se je začel dogajati med leti 1940 in 1948 ko je Claude E. Shannon s svojo disertacijo »A Mathematical Theory of Communication« objavljeno v Bell System Technical Journal julija in oktobra 1948, postavil danes znano Teorijo informacij. Iz teorije informacij, danes poznamo statistično sklepanje, kriptografijo, komunikacijske mreže, termodinamiko, kvantno računanje itd.

Pozneje leta 1949 sta Shannon v Bell Labs in R. M. Fano na MIT-ju skoraj istočasno razvila Shannon-Fano metodo za kodiranje simbolov, ki je bila odvisna od vedenja verjetnosti pojavitve posameznega znaka v nekem sporočilu. Po podani verjetnosti, je bila skonstruirana tabela znakov, ki je imela podane značilnosti:

* Različni znaki imajo različno število bitov.
* Znaki simbolov majhne verjetnosti prikaza imajo večje število bitov in znaki simbolov večje verjetnosti prikaza imajo manjše število bitov.
* Čeprav so simboli različnih dolžin bitov, so lahko edinstveno dekodirani.

Dve leti pozneje, leta 1951 je David Huffman obiskoval študij Informacijske teorije na MIT-ju in obiskoval predavanja Roberta Fana. Fano je za opravljanje predmeta, dal skupini študentov možnost pisanja izpita ali izdelave seminarja. Huffman se je odločil za izdelavo seminarja na temo iskanja najučinkovitejše metode binarnega kodiranja. Po nekajmesečnem raziskovanju in brez rešitev, je bil Huffman pripravljen zaključiti z delom in se pripraviti na končni izpit. Ravno takrat je doživel razodetje in ugotovil zelo podobno a učinkovitejšo tehniko Shannon-Fano metode. Glavna razlika je v branju drevesa. Pri Shannon-Fano se drevo bere od zgoraj dol, pri Huffmanovem kodiranju pa od spodaj gor. Huffmanov algoritem je bila prva implementacija algoritma, ki je vsebovala minimalno redundanco (izgubo) podatkov. Hitro je postalo jasno, da ima Huffmanov algoritem najboljše možne rezultate stiskanja.


Prve izvedbe Shannon-Fano in Huffman kodiranja so bile izvedene z uporabo strojne in »hardcoded«[[1]](#footnote-1) kode. Šele v 1970-ih letih, ko se je začel razvijati in uporabljati internet in spletna shramba programske opreme, so bile Huffmanove kode dinamično ustvarjene na podlagi vhodnih podatkov. Kasneje leta 1977 sta Abraham Lempel in Jacob Ziv razvila prelomni algoritem LZ77. To je bil prvi algoritem, ki je za kodiranje uporabil slovar, namesto drevesa. Natančneje, LZ77 je uporabljal dinamični slovar, pogosto imenovan »Sliding window protocol«[[2]](#footnote-2), ki se v nekaterih implementacijah uporablja še danes.

Leta 1978 sta Lempel in Ziv izboljšala svoj algoritem in

### Dizajn algoritmov in primeri kodiranja

Slika prikazuje enostavno Shannon-Fano drevo oblikovano za kodiranje ali dekodiranje enostavne simbolne abecede iz petih črk.

Slika 2: Enostavno Shannon-Fano drevo



Vir: Nelson, Mark, Gailly, Jean-loup (1996). The Data Compression Book, 2nd edition, M&T Books, str. 28. (Vir je preveden za potrebe naloge)

Tabela 1: Tabela kod abecede razbranih iz Shannon-Fano drevesa

|  |  |
| --- | --- |
| **Simbol** | **Koda** |
| A | 00 |
| B | 01 |
| C | 10 |
| D | 110 |
| E | 111 |

Vir: Nelson, Mark, Gailly, Jean-loup (1996). The Data Compression Book, 2nd edition, M&T Books, str. 28. (Vir je preveden za potrebe naloge)

### Metode kompresije

Kakšne metode kompresije smo poznali na začetku in kakšne metode poznamo danes in ali se je kaj spremenilo v zadnjih letih.

## ENKRIPCIJA

Pri stiskanju datotek je možna tudi enkripcija datotek, da zagotovimo njihovo varnost. Tukaj se bom posvetil različnim metodam in oblikam enkripcije in kako so te metode učinkovite pri varnosti datotek.

## IMPLEMENTACIJA

Tu bom na kratko opredelil orodja, ki obstajajo danes in kako so ta orodja implementirana v programe in aplikacije, ki jih uporabljamo.

# PRAKTIČNI DEL

Praktični del bo razdeljen na opis problema, ki ga imamo in to je programiranje enostavne aplikacije za stiskanje datotek, nato se bomo posvetili možni rešitvi in analizi/testiranju hitrosti programa.

## OPIS PROBLEMA

Ustvariti želimo enostavno konzolno aplikacijo z grafičnim uporabniškim vmesnikom za ustvarjanje ZIP in drugih stisnjenih datotek v C# okolju.

### Analiza trenutnih rešitev

Tukaj bom izdelal pregled vseh orodij in algoritmov, ki jih poznamo.

### Končne določbe

Naloga je določitev algoritmov in rešitev, ki jih bom uporabil.

## REŠITEV PROBLEMA

Pri rešitvi problema se bom najprej posvetil vizualni in programski zasnovi programa, kako bo program deloval.

### Programska zasnova

Pri programska zasnovi bom navedel strukturo programa in kako bo program deloval.

### Vizualna zasnova

Opis in skica zaslonskih mask programa in s katerim delom strukture bo posamezna zaslonska maska povezana.

### Stiskanje datotek

Rešitev stiskanja datotek in glavne značlnosti v programski kodi s komentarji.

### Stiskanje datotek z razdeljevanjem na več manjših datotek

Rešitev stiskanja datotek na več manjših in glavne značlnosti v programski kodi s komentarji.

### Ekstrahiranje (razširjanje) datotek

Rešitev ekstrahiranja (razširjanja) datotek in glavne značilnosti v programski kodi s komentarji.

### Odpiranje stisnjenih datotek za pregled vsebine

Rešitev odpiranja datotek in glavne značilnosti v programski kodi s komentarji.

### Enkripcija in dekripcija

Metoda in rešitev kriptiranja datotek

## UGOTOVITVE

Opis glavnih ugotovitev pri rešitvi problema in možne dodelave.

### Analiza in meritve

Analiza in meritve hitrosti izvajanja programa in primerjava z komercialnimi programi uporabljenimi vsakodnevno.

# SKLEPI

Ugotovitve, cilji in opredelitev razumevanja podanega problema.

# VIRI in LITERATURA

Podani viri.

# PRILOGE

Priložene bodo skripte celotnega programa.

1. “Hardcode” kodiranje programov je postopek programiranja, ki vključuje celotno kodo in potrebne podatke znotraj programa in ne iz zunanjih virov. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_coding>, dostopno 5. 8. 2019) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sliding window protocol” je značilnost paketnih protokolov za prenos podatkov, ki se uporabljajo kadar je potrebna zanesljiva oddaja paketov po vrstnem redu. Največ se uporablja pri internetnih povezavah v ISO/OSI podatkovnem modelu in pri TCP/IP povezavi. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_window_protocol>, dostopno 5. 8. 2019) [↑](#footnote-ref-2)