IDPS (Intrusion Detection and Prevention System): Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

Signature-Based: Dựa trên chữ ký số

Statistical Anomaly-Based: Dựa trên thống kê bất thường

Stateful Protocol Analysis: Phân tích giao thức trạng thái

Approach: cách tiếp cận

Misuse-detection: phát: hiện lạm dụng

Preconfigure: cấu hình trước

Predetermine: xác định trước

Take advantage of: lợi dụng

Compromise: tổn hại, xâm phạm

Potential: tiềm ẩn

Strategy: chiến lược

Substantially: đáng kể

Anomaly (n): bất thường

Anomalous (adj): bất thường

Behavior-based: dựa trên hành vi

Drawback: hạn chế, nhược điểm

Intersperse: xem kẽ

Dramatic: đột ngột

Complexity: tính phức tạp

Deviation: sai lệch

Vendor: nhà cung cấp, người bán

Essentially: bản chất, cơ bản

Intrusion: sự xâm nhập

Specialized: chuyên ngành

Multisession: đa dạng

Suspicious: khả nghi

Incorporate: kết hợp

Reasonableness: tính hợp lý

Internet Engineering Task Force: Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet

Implementation: triển khai

Assessment: đánh giá

Principal: chính, chủ yếu

Simultaneous: đồng thời

Violate: xâm phạm, vi phạm

Fundamental: cơ bản