Bu araçlar ve protokoller, farklı sistemlerin ve uygulamaların birbiriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. İşte bazı yaygın örnekler:

* **API’ler (Uygulama Programlama Arayüzleri)**: Farklı sistemlerin ve uygulamaların birbirleriyle veri alışverişi yapmalarını sağlar.
* **Middleware**: Farklı uygulamalar arasında veri aktarımı ve iletişim için aracı yazılımlar.
* **SOA (Hizmet Odaklı Mimariler)**: Uygulamaların hizmetler olarak sunulduğu ve bu hizmetlerin ağ üzerinden erişilebilir olduğu bir mimari yaklaşım.
* **ETL (Extract, Transform, Load) Araçları**: Verilerin bir sistemden çıkarılması, dönüştürülmesi ve başka bir sisteme yüklenmesi işlemlerini otomatize eden araçlar.
* **Protokoller**: HTTP/HTTPS, FTP, SNMP, SMTP gibi standart iletişim protokollerini kullanarak sistemler arası veri transferi.
* **Orkestrasyon ve Otomasyon Araçları**: Farklı sistemlerin ve işlemlerin otomatik olarak koordine edilmesini sağlayan araçlar.
* **Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Protokolleri**: OAuth, SAML, OpenID Connect gibi güvenlik protokollerini kullanarak sistemler arası güvenli erişim.

Güvenlik duvarları, ağ trafiğini izleyerek istenmeyen erişimi engellerken, saldırı tespit ve engelleme sistemleri (STS’ler), önceden tanımlanmış saldırı imzalarına göre trafiği analiz eder ve raporlar. Web uygulama güvenlik duvarları ve veri tabanı güvenlik duvarları, web tabanlı tehditlere karşı koruma sağlar ve kullanıcı davranışlarını izleyerek anormal aktiviteleri tespit eder.

E-posta güvenliği, zararlı e-postaları ve spam’i filtrelerken, URL filtresi ve anti virüs sistemleri zararlı web içeriğini ve yazılımları engeller. Web cache vekil sunucuları, internet üzerinden aynı içeriğin birden fazla indirilmesini önleyerek ağ verimliliğini artırır. Transparan içerik yönlendiriciler, karmaşık ağ yapılarında trafik yönlendirmesi için kullanılır ve kullanıcı ayarlarına gerek kalmadan çalışır.

Zafiyet tarama sistemleri, ağ üzerindeki güvenlik açıklarını tespit ederken, risk analiz yönetim sistemleri bu bilgileri toplayarak ağ modeli oluşturur ve risk analizleri yapar. Kayıt toplama sistemleri, ağ üzerindeki farklı cihaz ve sistemlerden gelen olay kayıtlarını birleştirir ve analiz eder. Ağ erişim kontrolü sistemleri, kurum politikalarına uymayan sistemlerin ağa erişimini engeller.

Sıfır gün zararlı yazılım tespit sistemleri, imza tabanlı sistemlerin yakalayamadığı yeni ve bilinmeyen zararlı yazılımları tespit eder. Ağ tabanlı adli bilişim sistemleri, trafik üzerinde derin paket incelemesi yaparak, saldırı sonrası analiz için veri toplar. Saldırı tespit sistemleri ise, ağ üzerindeki saldırıları tespit etmek için geliştirilmiş çözümlerdir.