|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí công nhận/ *Accreditation criteria* | Đăng ký*Applied for* |
| ISO/IEC 17021-1 | Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu cho tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý/ *Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.* | [ ]  |
| ISO 50003 | Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận, hệ thống quản lý năng lượng/ *Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems*  | [ ]  |
| IAF MD 1 | Chứng nhận các tổ chức có nhiều địa điểm dựa trên việc chọn mẫu/ *Certification of Multiple Sites Based on Sampling.* | [ ]  |
| IAF MD 2 | Chuyển giao chứng nhận Hệ thống Quản lý được công nhận giữa các tổ chức chứng nhận/ *Transfer of Accredited Certification of Management Systems.* | [ ]  |
| IAF MD 4 | Áp dụng kỹ thuật đánh giá có sự trợ giúp của máy tính (“CAAT”) trong việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý được công nhận/ *The use of Computer Assisted Auditing Techniques (“CAAT”) for Accredited Certification of Management Systems.* | [ ]  |
| IAF MD 11 | Áp dụng ISO/IEC 17021 trong đánh giá tích hợp hệ thống quản lý/ [*Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems.*](http://www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/IAFMD112013Application_of_ISO_17021_to_Audits_of_IMS_Pub.pdf)  | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí chứng nhận/ *Certification criteria* | Đăng ký*Applied for* |
| ISO 50001 | Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng / *Energy Management System – Requirements with guidance for use* | [ ]  |

Danh sách chuyên gia/ *List of auditor, technical experts*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số TT*No* | Họ tên + Trình độ học vấn + Kinh nghiệm làm việc + Đào tạo về đánh giá + Kinh nghiệm đánh giá *Full name + Qualification + Work experience +Audit training + Audit experience* | Năng lực theo lĩnh vực kỹ thuật*Technical competence according to technical area* | Ghi chú *Note*  |
|  |  |  |  |

Danh sách khách hàng chứng nhận, đăng ký chứng nhận*/ List of certified clients, applicants*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT*No* | Tên khách hàng*Name of certified clients* | Phạm vi chứng nhận*Certification scope* | Lĩnh vực kỹ thuật*Technical area* | Thời gian chứng nhận có hiệu lực*Effective date* |
|  |  |  |  |  |

Ghi chú/ *Note*: CB phải hoàn thành quá trình chứng nhận và ra quyết định chứng nhận cho ít nhất 1 khách hàng/ *CB shall has completed and made certification decision for at least 1 client.*