Faculty of Computer Science and Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology



Nguyen Phuong Vuong - 1614186

# 

Cryptography and Network Security

Lab 5

# Questions.

## 1.What types of attacks are addressed by message authentication?

- Brute force attack.  
- Disclosure.  
- Traffic analysis.  
- Masquerade.  
- Content modification.  
- Sequence modification.  
- Timing modification.

## 2. What are some approaches to producing message authentication?

- Ta dùng cipher-text. 1 giải thuật mã hoá E thực hiện mã hoá message M bằng key K tạo ra 1 cipher-text hợp lệ.

- Sử dụng Tags. 1 tag được đính kèm vào message sử dụng giải thuật tag-generation. Khi nhận được message, có 1 giải thuật tag-verification được áp dụng vào message để xác nhận nó hợp lệ.

- Sử dụng MAC (Message Authentication Code). 1 giải thuật tag-verification không cần thiết ở đây. Người nhận chỉ cần thực hiện công thưc T = MAC k(M)’ để xác nhận nó là hợp lệ.

## 3. What is a message authentication code?

- Nó còn được gọi là tag, là 1 mẫu thông tin nhỏ để xác định message nhận được là hợp lệ tức message nhận được là đúng người gửi và không bị thay đổi.

## 4. What is the difference between a message authentication code and a one-way hash function?

- Sự khác nhau chính: hash function chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của message còn MAC đảm bảo cả tính toàn vẹn và tính xác thực (đúng người gửi).

+ Hashcode được tạo ra từ message mà không dùng bất kì các thông tin nào từ bên ngoài. Nó đảm bảo message không bị thay đổi trong suốt quá trình gửi nhận.


+ MAC thay vì sử dụng private key như hash function, nó sử dụng để tạo đoạn mã. Nó đảm bảo với người nhận rằng, không chỉ message không bị sửa đổi, nó còn đảm bảo người gửi là đúng người.

## 5. What changes in HMAC are required in order to replace one underlying hash function with another?

- HMAC tạo ra message có tính xác thực có dùng hash functions. HMAC cũng có thể kết hợp với nhiều giải thuật mã hoá khác nhau như MD5, SHA-1… với secret key đã được 2 bên chia sẻ. Độ dài của HMAC phụ thuộc vào hash functions.

# Tasks.

## Task 1. Generating Message Digest and MAC




- Theo quan sát:

+ Điểm giống: cả 3 giải thuật (md5, sha1, sha256) đều mã hoá ra kiểu hex.

+ Điểm khác: cả 3 giải thuật (md5, sha1, sha256) đều tạo ra đoạn mã hoá có độ dài khác nhau mặc dù giải mã cùng 1 file. Đặc biệt độ dài mã phụ thuộc vào giải thuật mã hoá (VD: sha256 tạo 256 bits tương ứng 32 bytes).

## Task 2. Keyed Hash and HMAC



- Key không ảnh hưởng đến độ dài của HMAC. Độ dài của HMAC phụ thuộc vào hash functions (VD: dùng sha256 kết hợp HMAC sẽ tạo ra đoạn mã 256 bits ứng 32 bytes).

## Task 3. The Randomness of One-way Hash

## 

function compare(s1, s2) {

var length = s1.length;

var diff = 0;

for (var i = 0; i < length; i++) {

if (s1[i] !== s2[i]) {

diff++;

}

}

console.log("Different: " + (diff/length) \* 100 + "%" );

}

compare('f3c2cefc1f3b082a56f52902484ca511','ee6b4548f10eadbac6e13fe798c4f831');

Output: có 12,5% đoạn output là giống nhau.

