**Kiến trúc AAA ( trible A )**

* Authenticaiton
* Authorization
* Accounting

**Authentication goals**

( phát hiện đối tượng bình thường và bất thường )

False negative ( - ) : phát hiện sai positive thành negative

False alarm = {

False postive ( + ) : phát hiện tấn công sai

**Kiến trúc :**

Gồm 2 phần :

1. Đăng kí ( registration authority – RA ) : dịch vụ cung cấp mã
2. Xác định lại ( credential service provider – CSP )

**Mô hình xác thực :**

Nguy hiểm tại vị trí server