**Vocabulary**

* Play a role: đóng vai trò quan trọng.
* Suffice (səˈfīs) (v): đủ
* Maintaining neutrality / mein'tein nju:'træləti/ /: duy trình trung lập.
* Blockade of /blɒ'keid/ : phong tỏa st
* commencing unrestricted submarine warfare in the Atlantic /kə'mens 'nris'triktid 'sʌbməri:n 'wɔ:feə[r]/: bắt đầu không giới hạn
* sink /siŋk/: làm chìm tàu, đánh chìm
* alliance /ə'laiəns/ : liên minh
* invade /in'veid/ : xâm lăng
* distract /di'strækt/ from: làm sao nhãn từ, đánh lạc hướng
* propose /prə'pəʊz/ + (V\_ing or to V): đề nghị, đề xuất
* much of present-day: phần lớn thời đại này
* pass on to : truyền tới
* thereby: bằng cách ấy.
* propel /prə'pel/ st into st: đẩy cái gì vào cái gì
* an even more + st (n): thậm chí nhiều hơn
* an even more striking /'straikiŋ/ change: một sự thay đổi thậm chí còn ấn tượng hơn.
* urgent /'ɜ:dʒənt/ (adj): khẩn cấp
* predetermined (V\_ed) (adj): được xác định trước.
* be based upon: được dựa trên
* regardless / ri'gɑ:dlis/ (adv): không để ý, không lưu ý
* adhere /əd'hiə[r]/ (v) + to + st : tuân thủ theo cái gì
* associate /ə'səʊ∫iət/ (adj): liên kết, liên qua
* govern /'gʌvən/ (v) + st: t
* assess /ə'ses/ (v) : đánh giá
* whether in: cho dù trong
* and if so: và nếu như vậy - and if somebody hurts you: nếu ai đó là tổn thương em
* lexicalization: từ vựng
* resort **/ri'zɔ:t/**  to st: dùng đến, sử dụng /ri'zɔ:t/
* /'seprət/ : riêng biệt, khác biệt
* segment /'segmənt/ (n): phân đoạn
* average /'ævəridʒ/ (n): danh từ
* feed into: đưa vào (âm nối)
* entire /in'taiə[r]/ (adj): trọn, toàn bộ, hoàn toàn
* be turned into: được chuyển thành
* each of these + số ít: mỗi trong số
* bi-directional: hai chiều
* intermediate /,intə'mi:djət/  (adj): ở giữa, trung gian
* concatenate /kɔn'kætineit/  : nối
* subject /'sʌbdʒikt/ + to V / n : chịu
* adapt /ə'dæpt/ + to st: thích nghi
* so as to: để mà
* advancement /əd'vɑ:nsmənt/  (n): sự tiến bộ
* constitute /'kɒnstitju:t/ (v): tạo thành
* the robustness of + n (adj): sự mạnh mẽ của cái gì đó
* be force /fɔ:s/ to + st: buộc phải làm gì.
* recognize /'rekəgnaiz/: nhận ra
* as either st or st: một trong hoặc
* strategy /'strætədʒi/: chiến lược, trù tính
* in turn lead sb to not + V: lần lượt dẫn ai đó đến việc không còn cái gì đó.
* Symmetric cipher: mã đối xứng
* Asymmetric cipher: mã bất đối xứng
* in common: chung
* unscramble: sắp xếp lại
* reconstitute /ri:'kɒnstitju:t/ (v) : tổ chức lại, khôi phục lại nguyên dạng (thức ăn)
* procedure (n): thủ tục
* is to work properly: làm việc bình thường
* possess /pə'zes/  (ngoại động từ): sỡ hữu
* is to provide security: cung cấp hệ thống bảo mật
* keep somebody guessing: giữa cho ai không viết được kế hoạch
* guess /ges/  + at + st: đoán.
* formulate /'fɔ:mjʊleit/ (v): đề ra trình bày.
* the notion /'nəʊ∫n/ of : khái niệm.
* rigorous /'rigərəs/  (adj): khắc khe, kỷ luật
* observe /əb'zɜ:v/ (v): nhận xét đánh giá theo dõi
* be assumed /ə'sju:m/ to +v (v): cho rằng giả định làp
* reveal /ri'vi:l/ (v): để lộ, tiết lộ
* informally (adv): không chính thức
* schemes (n): kế hoạch
* keep in mind : ghi nhớ
* be of arbitrary /'ɑ:bitrəri/: tùy ý
* concrete /'kɒŋkri:t/ : cụ thể
* which for concreteness: để cụ thể
* identify: xác định
* precise /pri'sais/ : đúng, tỉ mỉ
* eventually: sau cùng
* be + V\_3, V\_ed + to + be + adj
* Before descending further into: trước khi đi sâu vô
* morass /mə'ræs/ (n số ít): bãi lầy
* appropriate /ə'prəʊpriət/ (adj)+ (to/for) + st: phù hợp với việc gì
* rely /ri'lai/ : dựa vào
* quantitie : đại lượng, số lượng
* assumption /ə'sʌmp∫n/ (n): điều giả thiết, điều cho là, sự giả bộ
* crucial /'kru:∫l/  (n) + (to, for):cốt yếu, quyết định
* involve /in'vɒlv/ (v): đòi hỏi
* sensitive /'sensətiv/ (adj): nhạy cảm, dễ bị tổn thương
* accomplish /ə'kʌmpli∫/  (v): hoàn thành
* discrete /di'skri:t/ (adj): riêng lẽ
* as far as: theo như
* efficient /i'fi∫nt/ (adj): có khả năng
* doubt /daʊt/ (n,v): nghi ngờ, ngờ vực
* constitute /'kɒnstitju:t/ (v): tạo thành, cấu thành.
* resolution /,rezə'lu:∫n/ (n): sự phân giải
* representation /reprizen'tei∫n/ (n): sự biểu thị, sự miêu tả, sự thể hiện
* dimension /di'men∫n/  (n): kích thước, chiều
* trade-off between something and something: sự kết hợp