AP: Access Point: Điểm truy cập

AAA :Authentication, Authorization, và Access Control:Xác thực, cấp phép và kiểm toán

AES: Advanced Encryption Standard: Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến

BSSs: Basic Service Sets: Mô hình mạng cơ sở

CHAP: Challenge-handshake authentication protocol: Giao thức xác thực yêu cầu bắt tay

DES: Data Encryption Standard: Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu

DS: Distribution system: Hệ thống phân phối

DSSS: Direct sequence spread spectrum: Trải phổ trực tiếp

EAP: Extensible Authentication Protocol: Giao thức xác thực mở rộng

ESSs: Extended Service Sets: Mô hình mạng mở rộng

FCC: Federal Communications Commission:Ủy ban truyền thông Liên bang Hoa Kỳ

FHSS: Frequency-hopping spread spectrum: Trải phổ nhảy tần

IBSSs: Independent Basic Service Sets: Mô hình mạng độc lập hay còn gọi là mạng Ad hoc

IDS: Intrusion Detection System: Hệ thống phát hiện xâm nhập

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers: Viện kỹ thuật điện và điện tử của Mỹ

IPSec: Internet Protocol Security: Tập hợp các chuẩn chung nhất (industry-defined set) trong việc kiểm tra, xác thực và mã hóa các dữ liệu dạng packet trên tầng Network (IP

ISM: Industrial, scientific and medical: Băng tầng dành cho công nghiệp, khoa học và y học

ISP: Internet service provider: Nhà cung cấp dịch vụ Internet

LAN: Local Area Network: Mạng cục bộ