# *Set up WSO2 Identity Server as a Key Manager*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vocabulary** |  |  |
| Illustrated | /´ilə¸streit/ | Minh hoạ, làm rõ ý |
| compatible | /kәm’pætәbl/ | Tương thích |
| assumed | /ə’sju:md/ | Giả sử , cho rằng |
| depicts | /di'pikt/ | Miêu tả |
| respective | /rɪspek.tɪv/ | Tương ứng |
| particular | /pə´tikjulə/ | Cụ thể, riêng biệt |
| traffic | /træfik/ | Lưu lượng dữ liệu, lưu lượng tin |
| regulate | /'regjuleit/ | Điều chỉnh, điều tiết |
| consumer | /kən'sju:mə/ | Người tiêu dùng |
| against | ə'geinst | Chống lại |
| artifact | /´a:ti¸fækt/ |  |
| mechanism | /´mekə¸nizəm | Cơ chế |
| establish | /ɪˈstæblɪʃ/ | Thành lập, thiết lập |