Aid: hỗ trợ

facial recognition: nhận dang khuôn mặt

eventually: cuối cùng

technologically sophisticated: công nghệ tinh vi

straightforward: thẳng thắn, đơn giản

compose: bao gồm

predominantly of: chủ yếu về

espionage: gián điệp

cumbersome; cồng kềnh

mailing magnetic tapes: gửi băng từ

redundant: dự phòng

inception: khởi đầu, mới thành lập

predecessor: tiền thân

misuse: lạm dụng

is credited with: đc cho là

fundamental: cơ bản

sufficient; hợp lý

safeguards: biện pháp bảo vệ

format: định dạng

procedures: thủ tục

frequency: tần suất

utilization: sử dụng

signaled: báo hiệu

duplication: sao cheps

mandated: bắt buộc

hybrid: lai

federal: lieen bang

precise: chính xác

stipulate: quy định