Consequences: hậu quả

Principle: nguyên tắc

Confidential: bảo mật

Integrity: sự toàn vẹn

Evalution: đánh giá

Threat: mối đe dọa

Vulnerability: tổn thương, lỗ hỏng bảo mật

Impact: va chạm đụng chạm

Contribute: đóng góp

Masquerade:

Legitimade: hợp pháp

Spread: lan tràn

Ransom: tiền chuộc

Eliminate: loại bỏ

Beyond: vượt ngoài

Prioritize: ưu tiên

Opportunity: cơ hội

Utilizies: tận dụng

Remediation: sửa chữa

Remain: duy trì

Conflated with: kết hợp với

Satisfactory: thỏa đáng

Integrate: tích hơp

Grasp: sự hiểu biết

Tune: điều chỉnh

Lack of: thiếu

Breach: vi phạm

Merger: hỗn hợp, sự hợp nhất

Perspective: quan điểm

Illustrate: minh họa

Metaphor: phép ẩn dụ

Malicous: độc hại

Holistic: toàn diện, full