

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**

----------

**BÁO CÁO**

**Bài 16: Lập trình thuật toán mật mã học**

***Giảng viên hướng dẫn: Vũ Minh Mạnh***

***Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Vượng***

***Mã sinh viên: B21DCAT227***

***Lớp: D21CQAT03-B***

**Hà Nội, 2023**

Môn học Thực tập cơ sở Bài 16: Lập trình thuật toán mật mã học

# Mục đích

Sinh viên tìm hiểu một giải thuật mã hóa phổ biến và lập trình được chương trình mã hóa và giải mã sử dụng ngôn ngữ lập trình phổ biến như C/C++/Python/Java, đáp ứng chạy được với số lớn.

# Nội dung thực hành

* + 1. *Tìm hiểu lý thuyết*
       - Tìm hiểu về lập trình số lớn với các phép toán cơ bản

Lý thuyết số lớn là một lĩnh vực trong toán học nghiên cứu về tính chất và phép toán của các số nguyên lớn, đặc biệt là các số nguyên tố và phân tích của chúng. Lý thuyết số lớn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm mật mã, lý thuyết đồng hồ, và khoa học máy tính.

Một số vấn đề quan trọng trong lý thuyết số lớn bao gồm:

1. Phân tích số nguyên tố: Nghiên cứu cách phân tích một số lớn thành các thành phần nguyên tố của nó.
2. Định lý số nguyên tố: Những kết quả quan trọng về phân phối của số nguyên tố trong các dãy số.
3. Phân tích mã hóa: Sử dụng tính chất của các số nguyên lớn để tạo ra các thuật toán mã hóa và giải mã.
4. Công nghệ mật mã: Ứng dụng lý thuyết số lớn trong việc phát triển các hệ thống mật mã bảo mật.
5. Các vấn đề liên quan đến chuỗi số: Nghiên cứu các đặc điểm của các chuỗi số như chuỗi Fibonacci, chuỗi nguyên tố, và các mẫu số khác.

Lý thuyết số lớn cũng liên quan chặt chẽ đến các lĩnh vực khác của toán học như đại số và hình học.

* + - * Tìm hiểu về giải thuật mật mã khóa công khai RSA
* **Khởi tạo**
* **Chọn hai số nguyên tố lớn**: Chọn hai số nguyên tố lớn p và q. Độ dài của các số nguyên tố này thường rất lớn, để tăng tính an toàn của thuật toán.
* **Tính n**: Tính n bằng cách nhân hai số nguyên tố lớn p và q: n = p \* q. N là thành phần chính của các khóa trong thuật toán RSA.
* **Chọn số nguyên e**: Chọn một số nguyên e sao cho 1 < e < φ(n), với φ(n) là hàm số Euler của n, tức là số các số nguyên tố cùng nhau với n trong khoảng từ 1 đến n. e thường được chọn là một số nguyên tố và cùng nhau với φ(n).
* **Tính d**: Tìm số nguyên d sao cho (d \* e) mod φ(n) = 1. d là nghịch đảo modular của e modulo φ(n).
* **Mã hóa**
* **Khóa công khai**: Cặp (e, n) là khóa công khai, được chia sẻ với bất kỳ ai muốn gửi tin nhắn cho chủ sở hữu của khóa.
* **Mã hóa tin nhắn**: Mỗi ký tự hoặc khối văn bản sẽ được biến đổi thành một số (thường là theo mã ASCII) và sau đó mã hóa bằng cách tính c^e mod n, với c là số đã được biểu diễn của văn bản.
* **Giải mã**
* **Khóa bí mật**: Cặp (d, n) là khóa bí mật, được giữ bí mật bởi chủ sở hữu của khóa. Khóa bí mật này được sử dụng để giải mã tin nhắn đã được mã hóa.
* **Giải mã tin nhắn**: Sử dụng khóa bí mật (d, n) để giải mã số đã được mã hóa c. Mỗi số đã được mã hóa sẽ được giải mã bằng cách tính c^d mod n.
  + 1. *Chuẩn bị môi trường*
       - Môi trường lập trình theo mong muốn.
    2. *Các bước thực hiện và kết quả cần đạt*

1. *Các bước thực hiện*
   * Lập trình thư viện số lớn với các phép toán cơ bản để sử dụng trong giải thuật mã hóa/giải mã RSA


Trong python, các phép toán với số nguyên lớn có thể làm việc với kiểu dữ liệu int

* + Thử nghiệm chứng minh thư viện hoạt động tốt với các ví dụ phép toán cho số lớn

A computer screen with a black screen and a black background

Description automatically generated

* + Lập trình giải thuật mã hóa và giải mã



A computer screen with a black screen and a black background

Description automatically generated

* + Thử nghiệm mã hóa và giải mã chuỗi ký tự: “I am <mã sinh viên>” (thay bằng mã sinh viên của mình vào)

A computer screen shot of a computer screen

Description automatically generated

Trường hợp số đầu vào không thỏa mãn:

A computer screen shot of a computer screen

Description automatically generated