**PHỤ LỤC A**

**Các mục tiêu kiểm soát và biện pháp kiểm soát tham chiếu**

Các mục tiêu kiểm soát và biện pháp kiểm soát được liệt kê trong Bảng A.1 dưới đây được dẫn xuất trực tiếp và liên kết với các điều từ Điều 5 đến Điều 18 trong tiêu chuẩn ISO/IEC 27002:2013 và sẽ được sử dụng trong bối cảnh của 6.1.3.

**Mục Lục**

[A.5. Các chính sách an toàn thông tin 7](#_Toc193148564)

[A.5.1. Định hướng quản lý an toàn thông tin 7](#_Toc193148565)

[A.5.1.1. Các chính sách an toàn thông tin 7](#_Toc193148566)

[A.5.1.2. Soát xét các chính sách an toàn thông tin 7](#_Toc193148567)

[A.6. Tổ chức đảm bảo an toàn thông tin 8](#_Toc193148568)

[A.6.1. Tổ chức nội bộ 8](#_Toc193148569)

[A.6.1.1. Các vai trò và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin 8](#_Toc193148570)

[A.6.1.2. Sự phân tách 8](#_Toc193148571)

[A.6.1.3. Liên lạc với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền 8](#_Toc193148572)

[A.6.1.4. Liên lạc với các nhóm chuyên gia 8](#_Toc193148573)

[A.6.1.5. An toàn thông tin trong quản lý dự án 8](#_Toc193148574)

[A.6.2. Các thiết bị di động và làm việc từ xa 8](#_Toc193148575)

[A.6.2.1. Chính sách đối với thiết bị di động 8](#_Toc193148576)

[A.6.2.2. Làm việc từ xa 8](#_Toc193148577)

[A.7. An toàn nguồn nhân lực 9](#_Toc193148578)

[A.7.1. Trước khi tuyển dụng 9](#_Toc193148579)

[A.7.1.1. Thẩm tra 9](#_Toc193148580)

[A.7.1.2. Các điều khoản và điều kiện tuyển dụng 9](#_Toc193148581)

[A.7.2. Trong thời gian làm việc 9](#_Toc193148582)

[A.7.2.1. Trách nghiệm của ban quản lý 9](#_Toc193148583)

[A.7.2.2. Nhận thức, giáo dục và đào tạo về an toàn thông tin 9](#_Toc193148584)

[A.7.2.3. Xử lý kỷ luật 9](#_Toc193148585)

[A.7.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc 9](#_Toc193148586)

[A.7.3.1. Trách nhiệm chấm dứt hoặc thay đổi việc làm 9](#_Toc193148587)

[A.8. Quản lý tài sản 10](#_Toc193148588)

[A.8.1. Trách nhiệm đối với tài sản 10](#_Toc193148589)

[A.8.1.2. Quyền sở hữu tài sản 10](#_Toc193148590)

[A.8.1.3. Sử dụng hợp lý tài sản 10](#_Toc193148591)

[A.8.1.4. Bàn giao tài sản 10](#_Toc193148592)

[A.8.2. Phân loại thông tin 10](#_Toc193148593)

[A.8.2.1. Phân loại thông tin 10](#_Toc193148594)

[A.8.2.2. Dán nhãn thông tin 10](#_Toc193148595)

[A.8.2.3. Xử lý tài sản 10](#_Toc193148596)

[A.8.3. Thông tin và các phương tiện xử lý thông tin 10](#_Toc193148597)

[A.8.3.1. Quản lý phương tiện truyền thông có thể di dời 10](#_Toc193148598)

[A.8.3.2. Loại bỏ các phương tiện truyền thông 11](#_Toc193148599)

[A.8.3.3. Vận chuyển phương tiện vật lý 11](#_Toc193148600)

[A.9. Quản lý truy cập 12](#_Toc193148601)

[A.9.1. Các yêu cầu nghiệp vụ cho việc kiểm soát truy cập 12](#_Toc193148602)

[A.9.1.1. Chính sách quản lý truy cập 12](#_Toc193148603)

[A.9.1.2. Truy cập vào hệ thống mạng và các dịch vụ mạng 12](#_Toc193148604)

[A.9.2. Quản lý truy cập người dùng 12](#_Toc193148605)

[A.9.2.1. Đăng ký và xóa đăng ký thành viên 12](#_Toc193148606)

[A.9.2.2. Cấp phát quyền truy cập người dùng 12](#_Toc193148607)

[A.9.2.3. Quản lý đặc quyền truy cập 12](#_Toc193148608)

[A.9.2.4. Quản lý thông tin xác thực bí mật người dùng 12](#_Toc193148609)

[A.9.2.5. Soát xét quyền truy cập người dùng 12](#_Toc193148610)

[A.9.2.6. Hủy bỏ hoặc điều chỉnh quyền truy cập 12](#_Toc193148611)

[A.9.3. Trách nhiệm của người sử dụng 13](#_Toc193148612)

[A.9.3.1. Sử dụng thông tin xác thực bí mật 13](#_Toc193148613)

[A.9.4. Quản lý truy cập vào hệ thống và ứng dụng 13](#_Toc193148614)

[A.9.4.1. Hạn chế truy cập thông tin 13](#_Toc193148615)

[A.9.4.2. Các thủ tục đăng nhập an toàn 13](#_Toc193148616)

[A.9.4.3. Hệ thống quản lý mật khẩu 13](#_Toc193148617)

[A.9.4.4. Sử dụng các chương trình tiện ích ưu tiên 13](#_Toc193148618)

[A.9.4.5. Kiểm soát truy cập vào mã nguồn của chương trình 13](#_Toc193148619)

[A.10. Mật mã 14](#_Toc193148620)

[A.10.1. Biện pháp kiểm soát mật mã 14](#_Toc193148621)

[A.10.1.1. Chính sách sử dụng các biện pháp kiểm soát mật mã 14](#_Toc193148622)

[A.10.1.2. Quản lý khóa 14](#_Toc193148623)

[A.11. Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường 15](#_Toc193148624)

[A.11.1. Khu vực an toàn 15](#_Toc193148625)

[A.11.1.1. Vành đai an toàn vật lý 15](#_Toc193148626)

[A.11.1.2. Kiểm soát lối vào vật lý 15](#_Toc193148627)

[A.11.1.3. An toàn văn phòng, phòng làm việc và các thiết bị 15](#_Toc193148628)

[A.11.1.4. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ môi trường va bên ngoài 15](#_Toc193148629)

[A.11.1.5. Làm việc trong các khu vực an toàn 15](#_Toc193148630)

[A.11.1.6 Các khu vực phân phối và tập kết hàng 15](#_Toc193148631)

[A.11.2. Thiết bị 15](#_Toc193148632)

[A.11.2.1. Bố trí và bảo vệ thiết bị 15](#_Toc193148633)

[A.11.2.2. Các tiện ích hỗ trợ 15](#_Toc193148634)

[A.11.2.3. An toàn cho dây cáp 16](#_Toc193148635)

[A.11.2.4. Bảo dưỡng thiết bị 16](#_Toc193148636)

[A.11.2.5. Di dời tài sản 16](#_Toc193148637)

[A.11.2.6. An toàn cho thiết bị và tài sản hoạt động bên ngoài trụ sở của tổ chức 16](#_Toc193148638)

[A.11.2.7. An toàn khi loại bỏ và tái sử dụng thiết bị 16](#_Toc193148639)

[A.11.2.8. Thiết bị người dùng khi không sử dụng 16](#_Toc193148640)

[A.11.2.9. Chính sách bàn sạch và màn hình sạch 16](#_Toc193148641)

[A.12. An toàn vận hành 16](#_Toc193148642)

[A.12.1. Các thủ tục và trách nhiệm vận hành 16](#_Toc193148643)

[A.12.1.1. Các thủ tục vận hành được lập thành văn bản 16](#_Toc193148644)

[A.12.1.2. Quản lý thay đổi 16](#_Toc193148645)

[A.12.1.3. Quản lý năng lực hệ thống 17](#_Toc193148646)

[A.12.1.4. Phân tách các chức năng phát triển, kiểm thử và vận hành 17](#_Toc193148647)

[A.12.2. Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại 17](#_Toc193148648)

[A.12.2.1. Quản lý chống lại phần mềm độc hại 17](#_Toc193148649)

[A.12.3. Sao lưu 17](#_Toc193148650)

[A.12.3.1. Sao lưu thông tin 17](#_Toc193148651)

[A.12.4. Ghi nhật ký và giám sát 17](#_Toc193148652)

[A.12.4.1. Ghi nhật ký sự kiện 17](#_Toc193148653)

[A.12.4.2. Bảo vệ thông tin nhật ký. 17](#_Toc193148654)

[A.12.4.3. Nhật ký điều hành và quản trị 17](#_Toc193148655)

[A.12.4.4. Đồng bộ thời gian 17](#_Toc193148656)

[A.12.5 Quản lý các phần mềm vận hành 18](#_Toc193148657)

[A.12.5.1. Cài đặt phần mềm trên các hệ thống vận hành 18](#_Toc193148658)

[A.12.6 Quản lý lỗ hồng kỹ thuật 18](#_Toc193148659)

[A.12.6.1. Quản lý các lỗ hổng kỹ thuật 18](#_Toc193148660)

[A.12.6.2. Hạn chế việc cài đặt phần mềm 18](#_Toc193148661)

[A.12.7. Soát xét việc đánh giá các hệ thống thông tin 18](#_Toc193148662)

[A.12.7.1. Các biện pháp kiểm soát đánh giá hệ thống thông tin 18](#_Toc193148663)

[A.13. An toàn truyền thông 19](#_Toc193148664)

[A.13.1. Quản lý an toàn mạng 19](#_Toc193148665)

[A.13.1.1. Các biện pháp kiểm soát mạng 19](#_Toc193148666)

[A.13.1.2. An toàn các dịch vụ mạng 19](#_Toc193148667)

[A.13.1.3. Sự phân tách trên mạng 19](#_Toc193148668)

[A.13.2. Truyền thông tin 19](#_Toc193148669)

[A.13.2.1. Các thủ tục và chính sách truyền thông tin 19](#_Toc193148670)

[A.13.2.2. Các thỏa thuận truyền thông tin 19](#_Toc193148671)

[A.13.2.3. Thông điệp điện tử 19](#_Toc193148672)

[A.13.2.4. Thỏa thuận bảo mật hoặc không tiết lộ 19](#_Toc193148673)

[A.14. Tiếp nhận, phát triển và duy trì các hệ thống thông tin 20](#_Toc193148674)

[A.14.1 Các yêu cầu an toàn của hệ thống thông tin 20](#_Toc193148675)

[A.14.1.1. Phân tích và đặc tả các yêu cầu an toàn thông tin 20](#_Toc193148676)

[A.14.1.2. An toàn các dịch vụ ứng dụng trên mạng công cộng 20](#_Toc193148677)

[A.14.1.3. Bảo vệ các giao dịch dịch vụ ứng dụng 20](#_Toc193148678)

[A.14.2. An toàn trong quá trình phát triển và hỗ trợ 20](#_Toc193148679)

[A.14.2.1. Chính sách phát triển an toàn 20](#_Toc193148680)

[A.14.2.2. Các thủ tục kiểm soát thay đổi hệ thống 20](#_Toc193148681)

[A.14.2.3. Soát xét kỹ thuật của các ứng dụng sau khi thay đổi nền tảng hệ điều hành 20](#_Toc193148682)

[A.14.2.4. Hạn chế thay đổi các gói phần mềm 20](#_Toc193148683)

[A.14.2.5. Các nguyên tắc kỹ thuật an toàn hệ thống 20](#_Toc193148684)

[A.14.2.6. An toàn môi trường phát triển 21](#_Toc193148685)

[A.14.2.7. Phát triển phần mềm thuê ngoài 21](#_Toc193148686)

[A.14.2.8. Kiểm thử an toàn hệ thống 21](#_Toc193148687)

[A.14.2.9. Kiểm thử chấp nhận hệ thống 21](#_Toc193148688)

[A.14.3. Dữ liệu kiểm thử 21](#_Toc193148689)

[A.14.3.1. Bảo vệ dữ liệu kiểm thử 21](#_Toc193148690)

[A.15. Quan hệ với nhà cung cấp 22](#_Toc193148691)

[A.15.1. An toàn thông tin trong các mối quan hệ với nhà cung cấp 22](#_Toc193148692)

[A.15.1.1. Chính sách an toàn thông tin trong mối quan hệ với nhà cung cấp 22](#_Toc193148693)

[A.15.1.2. Đảm bảo an toàn trong các thỏa thuận với nhà cung cấp 22](#_Toc193148694)

[A.15.1.3. Chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông 22](#_Toc193148695)

[A.15.2. Quản lý chuyển giao dịch vụ cho nhà cung cấp 22](#_Toc193148696)

[A.15.2.1. Giám sát và soát Biện pháp kiểm soát xét các dịch vụ của nhà cung cấp 22](#_Toc193148697)

[A.15.2.2. Quản lý các thay đổi của các dịch vụ cung cấp 22](#_Toc193148698)

[A.16. Quản lý các sự cố an toàn thông tin 23](#_Toc193148699)

[A.16.1. Quản lý sự cố an toàn thông tin và các cải tiến 23](#_Toc193148700)

[A.16.1.1. Các trách nhiệm và thủ tục 23](#_Toc193148701)

[A.16.1.2. Báo cáo các sự kiện an toàn thông tin 23](#_Toc193148702)

[A.16.1.3. Báo cáo các điểm yếu về an toàn thông tin 23](#_Toc193148703)

[A.16.1.4. Đánh giá và quyết định về các sự kiện an toàn thông tin 23](#_Toc193148704)

[A.16.1.5. Ứng phó với các sự cố an toàn thông tin 23](#_Toc193148705)

[A.16.1.6. Rút bài học kinh nghiệm từ các sự cố an toàn thông tin 23](#_Toc193148706)

[A.16.1.7. Tập hợp bằng chứng 23](#_Toc193148707)

[A.17. Các khía cạnh an toàn thông tin trong quản lý hoạt động nghiệp vụ liên tục 24](#_Toc193148708)

[A.17.1. Đảm bảo an toàn thông tin liên tục 24](#_Toc193148709)

[A.17.1.1. Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin liên tục 24](#_Toc193148710)

[A.17.1.2. Triển khai đảm bảo an toàn thông tin liên tục 24](#_Toc193148711)

[A.17.1.3. Xác minh, soát xét và đánh giá đảm bảo an toàn thông tin liên tục 24](#_Toc193148712)

[A.17.2. Dự phòng 24](#_Toc193148713)

[A.17.2.1. Tính sẵn sàng của các phương tiện xử lý thông tin 24](#_Toc193148714)

[A.18. Sự tuân thủ 25](#_Toc193148715)

[A.18.1. Sự tuân thủ với các yêu cầu pháp lý và hợp đồng 25](#_Toc193148716)

[A.18.1.1. Xác định các yêu cầu của hợp đồng và điều luật được áp dụng 25](#_Toc193148717)

[A.18.1.2. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) 25](#_Toc193148718)

[A.18.1.3. Bảo vệ các hồ sơ 25](#_Toc193148719)

[A.18.1.4. Sự riêng tư và bảo vệ thông tin có thể định danh cá nhân 25](#_Toc193148720)

[A.18.1.5. Quy định về quản lý mật mã 25](#_Toc193148721)

[Các kiểm soát mật mã phải được áp dụng phù hợp với tất cả các thỏa thuận, luật pháp và các quy định liên quan. 25](#_Toc193148722)

[A.18.2 Soát xét an toàn thông tin 25](#_Toc193148723)

[A.18.2.1. Soát xét một cách độc lập về an toàn thông tin 25](#_Toc193148724)

[A.18.2.2. Sự tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn an toàn 25](#_Toc193148725)

[A.18.2.3. Soát xét tuân thủ kỹ thuật 26](#_Toc193148726)

# A.5. Các chính sách an toàn thông tin

## A.5.1. Định hướng quản lý an toàn thông tin

Mục tiêu: Nhằm cung cấp định hướng quản lý và hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với các yêu cầu trong hoạt động nghiệp vụ, môi trường pháp lý và các quy định phải tuân thủ.

### A.5.1.1. Các chính sách an toàn thông tin

Một tập hợp các chính sách an toàn thông tin cần được xác định, do ban quản lý phê duyệt, được công bố và thông báo cho nhân viên và các đối tác bên ngoai có liên quan.

### A.5.1.2. Soát xét các chính sách an toàn thông tin

Cần soát xét các chính sách an toàn thông tin định kỳ theo kế hoạch hoặc khi có sự thay đổi đáng kể xảy ra để luôn đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả.

# A.6. Tổ chức đảm bảo an toàn thông tin

## A.6.1. Tổ chức nội bộ

Mục tiêu: Thiết lập một khuôn khổ quản lý nhằm khởi tạo và kiểm soát việc thực hiện và hoạt động của an toàn thông tin trong tổ chức.

### A.6.1.1. Các vai trò và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin

Tất cả các trách nhiệm an toàn thông tin phải được định nghĩa và phân phối.

### A.6.1.2. Sự phân tách

Các nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm đối lập nhau phải được phân tách nhằm giảm thiểu khả năng sửa đỗi trái phép hoặc vô tình, hoặc lạm dụng tài sản của tổ chức.

### A.6.1.3. Liên lạc với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền

Cần duy trì kênh liên lạc thích hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

### A.6.1.4. Liên lạc với các nhóm chuyên gia

Cần duy trì liên lạc đầy đủ với các nhóm chuyên gia chuyên sâu hoặc các diễn đàn và các hiệp hội về an toàn thông tin.

### A.6.1.5. An toàn thông tin trong quản lý dự án

An toàn thông tin cần được gắn với quản lý dự án, và bất kì loại dự án nào.

## A.6.2. Các thiết bị di động và làm việc từ xa

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo an toàn khi làm việc từ xa và sử dụng các thiết bị di động.

### A.6.2.1. Chính sách đối với thiết bị di động

Một chính sách và các biện pháp hỗ trợ an toàn cần được áp dụng để quản lý các rủi ro được đã được nêu ra khi sử dụng các thiết bị di động.

### A.6.2.2. Làm việc từ xa

Một chính sách và các biện pháp hỗ trợ an toàn cần được thực hiện để bảo vệ thông tin được truy nhập, xử lý hoặc được lưu trữ tại các nơi làm việc từ xa.

# A.7. An toàn nguồn nhân lực

## A.7.1. Trước khi tuyển dụng

Mục tiêu: Để đảm bảo rằng các nhân viên và các nhà tuyễn dụng nhận thức được và thực hiện trách nhiệm bảo mật thông tin của họ.

### A.7.1.1. Thẩm tra

Việc xác minh lý lịch của tất cả các ứng viên tuyển dụng phải được thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật, các quy định và đạo đức có liên quan và phải tỷ lệ thuận với các yêu cầu của công việc, phân loại thông tin được truy nhập và các rủi ro có thể nhận thấy được.

### A.7.1.2. Các điều khoản và điều kiện tuyển dụng

Các thỏa thuận hợp đồng giữa nhân viên và người ký kết hợp đồng phải được ghi rõ trách nhiệm của người được tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng trong việc đảm bảo an toàn thông tin.

## A.7.2. Trong thời gian làm việc

Mục tiêu: Đảm bảo rằng mọi nhân viên và nhà tuyển dụng nhận thức được và thực hiện trách nhiệm bảo mật an toàn thông tin của họ.

### A.7.2.1. Trách nghiệm của ban quản lý

Ban quản lý phải yêu cầu tất cả nhân viên và nhà thầu áp dụng an toàn thông tin phù hợp với các chính sách và thủ tục an toàn thông tin đã được thiết lập cùa tổ chức.

### A.7.2.2. Nhận thức, giáo dục và đào tạo về an toàn thông tin

Tất cả nhân viên trong tổ chức và, nếu có thể, các nhà thầu có liên quan cần phải được giáo dục và đào tạo nâng cao nhận thức thích hợp và cập nhật thường xuyên các chính sách và thủ tục của tổ chức, nếu phù hợp với chức năng công việc của họ.

### A.7.2.3. Xử lý kỷ luật

Phải có hình thức xử lý kỷ luật chính thức và công khai nhằm ngăn chặn kịp thời các nhân viên vi phạm an toàn thông tin.

## A.7.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

Mục tiêu: Bảo vệ lợi ích của tổ chức trong quá trình thay đổi hoặc chấm dứt công việc.

### A.7.3.1. Trách nhiệm chấm dứt hoặc thay đổi việc làm

Trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn thông tin vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc thay đổi việc làm phải được xác định, được thông báo tới nhân viên hoặc nhà thầu và phải được thi hành.

# A.8. Quản lý tài sản

## A.8.1. Trách nhiệm đối với tài sản

Mục tiêu: Nhằm xác định tài sản của tổ chức và xác định các trách nhiệm bảo vệ thích hợp.

**A.8.1.1. Kiểm kê tài sản**

Thông tin, tất cả tài sản khác liên quan đến thông tin và phương tiện xử lý thông tin phải được xác định và việc kiểm kê các tài sản này phải được thiết lập và duy trì.

### A.8.1.2. Quyền sở hữu tài sản

Các tài sản được duy trì trong bảng kiểm kê phải có chủ sở hữu.

### A.8.1.3. Sử dụng hợp lý tài sản

Các quy định về việc sử dụng hợp lý thông tin và sử dụng các tài sản gắn liền với thiết bị xử lý thông tin và thông tin phải được xác định, được ghi thành văn bản và được triển khai.

### A.8.1.4. Bàn giao tài sản

Tất cả nhân viên và người sử dụng bên ngoài phải hoàn trả tất cả tài sản của tỗ chức sở hữu tài sản đó khi chấm dứt việc làm, hợp đồng hay thỏa thuận của họ.

## A.8.2. Phân loại thông tin

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo rằng thông tin sẽ có mức độ bảo vệ phù hợp theo tầm quan trọng của thông tin với tổ chức.

### A.8.2.1. Phân loại thông tin

Thông tin cần được phân loại dựa trên các yêu cầu pháp lý, giá trị, mức độ quan trọng và độ nhạy cảm với việc tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép.

### A.8.2.2. Dán nhãn thông tin

Một tập hợp các thủ tục về việc dán nhãn thông tin một cách hợp lý cần được phát triển và triển khai phù hợp với kế hoạch phân loại thông tin đã được tổ chức thông qua.

### A.8.2.3. Xử lý tài sản

Cần phải xây dựng và triển khai các thủ tục xử lý tài sản phù hợp với kế hoạch phân loại thông tin đã được tỗ chức thông qua.

## A.8.3. Thông tin và các phương tiện xử lý thông tin

Mục tiêu: Nhằm ngăn ngừa việc tiết lộ, sửa đổi, xóa bỏ hoặc phá hoại trái phép thông tin được lưu trữ trên phương tiện truyền thông.

### A.8.3.1. Quản lý phương tiện truyền thông có thể di dời

Cần triển khai các thủ tục quản lý các phương tiện có thể di dời phù hợp với cơ cấu phân loại đã được tỗ chức thông qua.

### A.8.3.2. Loại bỏ các phương tiện truyền thông

Các phương tiện cần được loại bỏ một cách an toàn khi không còn cần thiết theo các thủ tục xử lý chính thức.

### A.8.3.3. Vận chuyển phương tiện vật lý

Phương tiện truyền thông có chứa thông tin phải được bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc làm hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

# A.9. Quản lý truy cập

## A.9.1. Các yêu cầu nghiệp vụ cho việc kiểm soát truy cập

Mục tiêu: Nhằm giới hạn quyền truy cập vào các phương tiện xử lý thông tin và thông tin.

### A.9.1.1. Chính sách quản lý truy cập

Một chính sách quản lý truy cập phải được thiết lập, được ghi thành văn bản và soát xét dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và an toàn thông tin.

### A.9.1.2. Truy cập vào hệ thống mạng và các dịch vụ mạng

Người dùng chỉ được cấp quyền truy cập vào mạng và các dịch vụ mạng mà họ đã được cấp quyền sử dụng cụ thể.

## A.9.2. Quản lý truy cập người dùng

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo người dùng hợp lệ được truy cập và ngăn chặn những người dùng không hợp lệ truy cập trái phép tới các hệ thống và dịch vụ thông tin.

### A.9.2.1. Đăng ký và xóa đăng ký thành viên

Quy trình đăng ký và xóa đăng ký thành viên chính thức phải được thực hiện để cho phép gán các quyền truy cập hợp lệ.

### A.9.2.2. Cấp phát quyền truy cập người dùng

Quy trình cấp phát quyền truy cập người dùng chính thức phải được triển khai để gan hoặc thu hồi quyền truy cập cho tất cả loại người sử dụng tới tất cả các hệ thống và dịch vụ.

### A.9.2.3. Quản lý đặc quyền truy cập

Việc cấp phát và sử dụng các đặc quyền truy cập phải được giới hạn và kiểm soát.

### A.9.2.4. Quản lý thông tin xác thực bí mật người dùng

Việc cấp phát thông tin xác thực bí mật phải được kiểm soát thông qua quá trình quản lý chính thức.

### A.9.2.5. Soát xét quyền truy cập người dùng

Chủ sở hữu tài sản cần định kỳ soát xét các quyền truy cập của người dùng.

### A.9.2.6. Hủy bỏ hoặc điều chỉnh quyền truy cập

Quyền truy cập của tất cả người lao động và người sử dụng bên ngoài vào các phương tiện xử lý thông tin và thông tin phải được dỡ bỏ sau khi chấm dứt công việc, hợp đồng hoặc thoả thuận của họ, hoặc phải điều chỉnh khi thay đổi.

## A.9.3. Trách nhiệm của người sử dụng

Mục tiêu: Nhằm làm cho người dùng có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin xác thực của họ.

### A.9.3.1. Sử dụng thông tin xác thực bí mật

Người dùng phải được yêu cầu tuân thủ quy tắc thực hành của tổ chức trong quá trình sử dụng thông tin xác thực bí mật.

## A.9.4. Quản lý truy cập vào hệ thống và ứng dụng

Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn truy cập trái phép vào các hệ thống và ứng dụng.

### A.9.4.1. Hạn chế truy cập thông tin

Truy cập tới thông tin và các chức năng của hệ thống ứng dụng cần được hạn chế phù hợp với chính sách quản lý truy cập đã xác định.

### A.9.4.2. Các thủ tục đăng nhập an toàn

Khi có yêu cầu của chính sách quản lý truy cập, việc truy cập đến các hệ thống và ứng dụng cần được kiểm soát bởi thủ tục đăng nhập an toàn.

### A.9.4.3. Hệ thống quản lý mật khẩu

Các hệ thống quản lý mật khẩu phải có khả năng tương tác và đảm bảo độ khó của mật khẩu.

### A.9.4.4. Sử dụng các chương trình tiện ích ưu tiên

Việc sử dụng các chương trình tiện ích có khả năng ảnh hưởng đến các biện pháp kiểm soát ứng dụng và hệ thống phải được giới hạn và kiểm soát chặt chẽ.

### A.9.4.5. Kiểm soát truy cập vào mã nguồn của chương trình

Việc truy cập đến mã nguồn của chương trình cần được giới hạn chặt chẽ.

# A.10. Mật mã

## A.10.1. Biện pháp kiểm soát mật mã

Mục tiêu: Đảm bảo sử dụng phù hợp và hiệu quả mật mã để bảo vệ tính bí mật, tính xác thực và/hoặc tính toàn vẹn của thông tin.

### A.10.1.1. Chính sách sử dụng các biện pháp kiểm soát mật mã

Một chính sách về việc sử dựng các biện pháp kiểm soát mật mã để bảo vệ thông tin cần được xây dựng và triển khai.

### A.10.1.2. Quản lý khóa

Cần xây dựng và triễn khai chính sách sử dụng, bảo vệ và thời gian tồn tại của khóa mật mã trong suốt toàn bộ vòng đời của chúng.

# A.11. Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường

## A.11.1. Khu vực an toàn

Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn truy cập vật lý trái phép, gây thiệt hại và can thiệp tới các phương tiện xử lý thông tin và thông tin của tổ chức.

### A.11.1.1. Vành đai an toàn vật lý

Vành đai an toàn phải được xác định và sử dụng để bảo vệ khu vực chứa các phương tiện xử lý thông tin và thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm.

### A.11.1.2. Kiểm soát lối vào vật lý

Các khu vực cần được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát lối vào thích hợp nhằm đảm bảo chỉ những người có quyền mới được phép truy cập.

### A.11.1.3. An toàn văn phòng, phòng làm việc và các thiết bị

Biện pháp bảo vệ an toàn vật lý cho các văn phòng, phòng làm việc và vật dụng cần được thiết kế và áp dụng.

### A.11.1.4. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ môi trường va bên ngoài

Bảo vệ vật lý chống lại các thảm họa thiên nhiên, các tai nạn hoặc tấn công độc hại phải được thiết kế và áp dụng.

### A.11.1.5. Làm việc trong các khu vực an toàn

Cần thiết kế và áp dụng các thủ tục để làm việc trong các khu vực an toàn.

### A.11.1.6 Các khu vực phân phối và tập kết hàng

Các điểm truy cập mà người truy cập không cần cấp phép như khu vực phân phối và tập kết hàng ... phải được quản lý và, nếu có thể, được cách ly khỏi các phương tiện xử lý thông tin để tránh tình trạng truy cập trái phép.

## A.11.2. Thiết bị

Mục tiêu: Nhằm ngăn ngừa sự mất mát, hư hại, đánh cắp hoặc lợi dụng tài sản và làm gián đoạn hoạt động của tổ chức.

### A.11.2.1. Bố trí và bảo vệ thiết bị

Thiết bị phải được bố trí và được bảo vệ nhằm giảm thiểu các rủi ro từ các mối đe dọa, các hiểm họa từ môi trường hay các truy cập trái phép.

### A.11.2.2. Các tiện ích hỗ trợ

Thiết bị phải được bảo vệ khỏi sự cố về nguồn điện cũng như các sự gián đoạn khác có nguyên nhân từ các tiện ích hỗ trợ

### A.11.2.3. An toàn cho dây cáp

Dây cáp điện và cáp truyền thông mang dữ liệu hoặc các dịch vụ thông tin hỗ trợ phải được bảo vệ khỏi việc bị chặn, bị xâm phạm hoặc làm hư hại.

### A.11.2.4. Bảo dưỡng thiết bị

Thiết bị cần được bảo dưỡng đúng quy cách nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng và toàn vẹn.

### A.11.2.5. Di dời tài sản

Không được mang thiết bị, thông tin hoac phan mềm ra khỏi trụ sở nếu chưa được phép.

### A.11.2.6. An toàn cho thiết bị và tài sản hoạt động bên ngoài trụ sở của tổ chức

Phải đảm bảo an toàn cho các tài sản sử dụng bên ngoài, chú ý đến các rủi ro khác nhau khi làm việc bên ngoài phạm vi của tổ chức.

### A.11.2.7. An toàn khi loại bỏ và tái sử dụng thiết bị

Tất cả các bộ phận của thiết bị có chứa các phương tiện lưu trữ thông tin phải được kiểm tra nhằm đảm bảo rằng tất cả dữ liệu nhạy cảm và phần mềm có bản quyền phải được xóa bỏ hoặc ghi đè trước khi loại bỏ hoặc tái sử dụng thiết bị cho mục đích khác.

### A.11.2.8. Thiết bị người dùng khi không sử dụng

Người dùng cần đảm bảo rằng thiết bị phải được bảo vệ thích hợp khi không sử dụng.

### A.11.2.9. Chính sách bàn sạch và màn hình sạch

Một chính sách bàn sạch cho các loại giấy tờ và phương tiện truyền thông lưu trữ di động và một chính sách màn hình sạch cho các phương tiện xử lý thông tin phải được thông qua.

# A.12. An toàn vận hành

## A.12.1. Các thủ tục và trách nhiệm vận hành

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo vận hành các phương tiện xử lý thông tin được an toàn và chính xác.

### A.12.1.1. Các thủ tục vận hành được lập thành văn bản

Các thủ tục vận hành cần được lập thành văn bản và luôn sẵn sàng đối với mọi người dùng cần dùng đến.

### A.12.1.2. Quản lý thay đổi

Cần phải kiểm soát các thay đổi trong tổ chức, các quy trình nghiệp vụ, các phương tiện xử lý thông tin và hệ thống xử lý thông tin có ảnh hưởng tới an toàn thông tin.

### A.12.1.3. Quản lý năng lực hệ thống

Việc sử dụng tài nguyên phải được theo dõi, điều chỉnh và dự báo các yêu cầu năng lực hệ thống trong tương lai để đảm bảo yêu cầu hiệu năng.

### A.12.1.4. Phân tách các chức năng phát triển, kiểm thử và vận hành

Các chức năng phát triển, kiểm thử và môi trường hoạt động cần được phân tách nhằm giảm thiều các rửi ro của việc truy cập hoặc thay đổi môi trường vận hành trái phép.

## A.12.2. Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo rằng các phương tiện xử lý thông tin và thông tin được bảo vệ chống lại phần mềm độc hại.

### A.12.2.1. Quản lý chống lại phần mềm độc hại

Các biện pháp kiểm soát trong việc phát hiện, ngăn chặn và phục hồi nhằm bảo vệ chống lại các phần mềm độc hại phải được thực hiện, kết hợp với nâng cao nhận thức của người sử dụng.

## A.12.3. Sao lưu

Mục tiêu: Nhằm bảo vệ chống lại việc mất mát dữ liệu.

### A.12.3.1. Sao lưu thông tin

Bản sao lưu các thông tin, phần mềm và các hình ảnh hệ thống phải được thực hiện và kiểm tra thường xuyên theo một chính sách sao lưu đã được thông qua.

## A.12.4. Ghi nhật ký và giám sát

Mục tiêu: Nhằm ghi lại các sự kiện và tạo chứng cứ.

### A.12.4.1. Ghi nhật ký sự kiện

Việc ghi nhật ký tất cả các hoạt động của người dùng, các ngoại lệ, các lỗi và các sự kiện an toàn thông tin cần phải được thực hiện và duy trì và soát xét thường xuyên.

### A.12.4.2. Bảo vệ thông tin nhật ký.

Các chức năng ghi nhật ký cũng như thông tin nhật ký cần được bảo vệ khỏi sự giả mạo và truy cập trái phép.

### A.12.4.3. Nhật ký điều hành và quản trị

Tất cả hoạt động của người quản trị cũng như người điều hành hệ thống cần phải được ghi nhật ký và các bản ghi đó cần được bảo vệ và soát xét thường xuyên.

### A.12.4.4. Đồng bộ thời gian

Đồng hồ của các hệ thống xử lý thông tin có liên quan trong phạm vi tổ chức hoặc trong một phạm vi an toàn cần được đồng bộ với một nguồn thời gian tham chiếu duy nhất.

## A.12.5 Quản lý các phần mềm vận hành

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của các hệ thống vận hành.

### A.12.5.1. Cài đặt phần mềm trên các hệ thống vận hành

Cần triển khai các thủ tục để kiểm soát quá trình cài đặt các phần mềm trên hệ thống vận hành.

## A.12.6 Quản lý lỗ hồng kỹ thuật

Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn việc khai thác các lỗ hỗng kỹ thuật.

### A.12.6.1. Quản lý các lỗ hổng kỹ thuật

Thông tin về các lỗ hồng kỹ thuật của các hệ thống thông tin đang được sử dụng cần phải được thu thập kịp thời. Tổ chức cần công bố đánh giá về các lỗ hỗng này và thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết các rủi ro liên quan.

### A.12.6.2. Hạn chế việc cài đặt phần mềm

Cần thiết lập và triển khai các quy tắc cài đặt phần mềm đối với người dùng.

## A.12.7. Soát xét việc đánh giá các hệ thống thông tin

Mục tiêu: Nhằm giảm thiều tác động của các hoạt động đánh giá đến các hệ thống vận hành.

### A.12.7.1. Các biện pháp kiểm soát đánh giá hệ thống thông tin

Các yêu cầu và hoạt động đánh giá các hệ thống vận hành cần được hoạch định kỹ lưỡng và thống nhất để giảm thiều sự gián đoạn của các quy trình nghiệp vụ.

# A.13. An toàn truyền thông

## A.13.1. Quản lý an toàn mạng

Mục tiêu: Đảm bảo an toàn thông tin trong các mạng và hỗ trợ các phương tiện xử lý thông tin.

### A.13.1.1. Các biện pháp kiểm soát mạng

Các mạng phải được kiểm soát và quản lý nhằm bảo vệ thông tin trong các hệ thống và các ứng dụng.

### A.13.1.2. An toàn các dịch vụ mạng

Các cơ chế bảo mật, các mức dịch vụ và các yêu cầu quản lý của tất cả dịch vụ mạng phải được xác định và bao gồm trong thỏa thuận dịch vụ mạng, bất kể dịch vụ là do nội bộ cung cấp hay thuê khoán bên ngoài.

### A.13.1.3. Sự phân tách trên mạng

Các nhóm dịch vụ thông tin, người dùng và hệ thống thông tin cần được phân tách trên các mạng.

## A.13.2. Truyền thông tin

Mục tiêu: Nhằm duy trì an toàn cho các thông tin truyền trong nội bộ tổ chức hoặc với các thực thể bên ngoài.

### A.13.2.1. Các thủ tục và chính sách truyền thông tin

Các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát chính thức phải được thực hiện nhằm bảo vệ việc truyền thông tin thông qua việc sử dụng tất cả các loại phương tiện truyền thông.

### A.13.2.2. Các thỏa thuận truyền thông tin

Các thỏa thuận phải đặt ra việc truyền thông an toàn các thông tin nghiệp vụ giữra tổ chức và các đối tác bên ngoài.

### A.13.2.3. Thông điệp điện tử

Thông tin bao hàm trong các thông điệp điện tử cần được bảo vệ một cách thích hợp.

### A.13.2.4. Thỏa thuận bảo mật hoặc không tiết lộ

Các yêu cầu cho thỏa thuận bảo mật hoặc không tiết lộ phản ánh nhu cầu của tổ chức đối với việc bảo vệ thông tin phải được xác định rõ, thường xuyên được soát xét và được ghi thành văn bản.

# A.14. Tiếp nhận, phát triển và duy trì các hệ thống thông tin

## A.14.1 Các yêu cầu an toàn của hệ thống thông tin

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo rằng an toàn thông tin là một phần không thể tách rời của các hệ thống thông tin trong toàn bộ vòng đời. Điều này cũng bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ trên mạng công cộng.

### A.14.1.1. Phân tích và đặc tả các yêu cầu an toàn thông tin

Các yêu cầu liên quan tới an toàn thông tin phải được bao gồm trong các yêu cầu đối với các hệ thống thông tin mới hoặc các cải tiến từ các hệ thống thông tin hiện có.

### A.14.1.2. An toàn các dịch vụ ứng dụng trên mạng công cộng

Thông tin liên quan trong các dịch vụ ứng dụng đi qua mạng công cộng phải được bảo vệ khỏi các hành vi gian lận, tranh chấp kết nối, tiết lộ và sửa đỗi trái phép.

### A.14.1.3. Bảo vệ các giao dịch dịch vụ ứng dụng

Thông tin liên quan đến các giao dịch dịch vụ ứng dụng phải được bảo vệ để ngăn ngừa sự truyền dẫn không đầy đủ, lỗi định tuyến, thay đổi thông điệp trái phép, tiết lộ trái phép, sao chép hoặc chuyển tiếp thông tin trái phép.

## A.14.2. An toàn trong quá trình phát triển và hỗ trợ

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo rằng an toàn thông tin được thiết kế và triển khai trong vòng đời phát triển của các hệ thống thông tin.

### A.14.2.1. Chính sách phát triển an toàn

Quy tắc cho phát triển phần mềm và hệ thống cần được thiết lập và áp dụng để phát triển trong tổ chức.

### A.14.2.2. Các thủ tục kiểm soát thay đổi hệ thống

Các thay đổi hệ thống trong vòng đời phát triển phải được kiểm soát bằng cách sử dụng các thủ tục kiểm soát thay đổi chính thức.

### A.14.2.3. Soát xét kỹ thuật của các ứng dụng sau khi thay đổi nền tảng hệ điều hành

Khi nền tảng hệ điều hành thay đổi, các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng phải được soát xét và kiểm tra nhằm đảm bảo không có tác động xấu đến hoạt động hoặc sự an toàn của tổ chức.

### A.14.2.4. Hạn chế thay đổi các gói phần mềm

Việc sửa đổi các gói phần mềm không được khuyến khích, chỉ giới hạn trong những thay đổi cần thiết và tất cả những thay đổi phải được kiểm soát chặt chẽ.

### A.14.2.5. Các nguyên tắc kỹ thuật an toàn hệ thống

Các nguyên tắc kỹ thuật an toàn hệ thống phải được thiết lập, ghi thành văn bản, duy trì và áp dụng cho bất kỳ hệ thống thông tin nào được triển khai.

### A.14.2.6. An toàn môi trường phát triển

Các tổ chức cần thiết lập và bảo vệ thích hợp môi trường phát triển an toàn cho hệ thống và các nỗ lực tích hợp bao gồm toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.

### A.14.2.7. Phát triển phần mềm thuê ngoài

Tổ chức phải thực hiện giám sát và theo dõi các hoạt động phát triển hệ thống phần mềm thuê ngoài.

### A.14.2.8. Kiểm thử an toàn hệ thống

Kiểm thử các chức năng an toàn phải được thực hiện trong quá trình phát triển.

### A.14.2.9. Kiểm thử chấp nhận hệ thống

Các chương trình kiểm thử chấp nhận và các tiêu chí liên quan phải được thiết lập cho các hệ thống thông tin mới, các nâng cấp và phiên bản mới.

## A.14.3. Dữ liệu kiểm thử

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo bảo vệ dữ liệu được sử dụng cho việc kiểm thử.

### A.14.3.1. Bảo vệ dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử cần được lựa chọn, kiểm soát và bảo vệ một cách thận trọng.

# A.15. Quan hệ với nhà cung cấp

## A.15.1. An toàn thông tin trong các mối quan hệ với nhà cung cấp

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo bảo vệ các tài sản có thể truy cập bởi các nhà cung cấp của tổ chức.

### A.15.1.1. Chính sách an toàn thông tin trong mối quan hệ với nhà cung cấp

Các yêu cầu an toàn thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc truy cập của các nhà cung cấp tới hệ thống thông tin hoặc các phương tiện xử lý thông tin của tổ chức phải lập thành văn bản.

### A.15.1.2. Đảm bảo an toàn trong các thỏa thuận với nhà cung cấp

Tất cả các yêu cầu an toàn thông tin liên quan phải được thiết lập và thống nhất với từng nhà cung cấp để có thể truy cập, xử lý, lưu trữ, truyền thông hoặc cung cấp các thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho tổ chức.

### A.15.1.3. Chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông

Các thỏa thuận với các nhà cung cấp phải bao gồm các yêu cầu để giải quyết các rủi ro an toàn thông tin liên quan đến chuỗi cung cấp sản phẩm và các dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin.

## A.15.2. Quản lý chuyển giao dịch vụ cho nhà cung cấp

Mục tiêu: Để duy trì một mức độ thống nhất về an toàn thông tin và chuyển giao dịch vụ phù hợp trong các thỏa thuận với nhà cung cấp.

### A.15.2.1. Giám sát và soát Biện pháp kiểm soát xét các dịch vụ của nhà cung cấp

Các tổ chức phải thường xuyên giám sát, soát xét và đánh giá dịch vụ cung cấp.

### A.15.2.2. Quản lý các thay đổi của các dịch vụ cung cấp

Các thay đỗi về cung cấp các dịch vụ của các nhà cung cấp, bao gồm việc duy trì và cải tiến các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát an toàn thông tin hiện hành, cần được quản lý, chú ý đến mức độ rủi ro của thông tin, hệ thống và quy trình nghiệp vụ cũng như việc đánh giá lại các rủi ro.

# A.16. Quản lý các sự cố an toàn thông tin

## A.16.1. Quản lý sự cố an toàn thông tin và các cải tiến

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán và hiệu quả được áp dụng trong việc quản lý các sự cố an toàn thông tin, bao gồm cả truyền thông về các điểm yếu và các sự kiện an toàn thông tin.

### A.16.1.1. Các trách nhiệm và thủ tục

Các trách nhiệm và thủ tục quản lý cần được thiết lập nhằm đảm bảo sự phản ứng nhanh chóng, hiệu quả, đúng trình tự khi xảy ra các sự cố an toàn thông tin.

### A.16.1.2. Báo cáo các sự kiện an toàn thông tin

Các sự kiện an toàn thông tin cần được báo cáo thông qua các kênh quản lý thích hợp theo cách nhanh nhất có thể.

### A.16.1.3. Báo cáo các điểm yếu về an toàn thông tin

Mọi nhân viên, người kí kết hợp đồng sử dụng dịch vụ và hệ thống thông tin của tổ chức cần được yêu cầu ghi chú và báo cáo lại bất kỳ điểm yếu nào về an toàn thông tin thấy được hoặc cảm thấy nghi ngờ trong các hoạt động hoặc dịch vụ của hệ thống.

### A.16.1.4. Đánh giá và quyết định về các sự kiện an toàn thông tin

Các sự kiện an toàn thông tin phải được đánh giá và quyết định liệu chúng có được phân loại là các sự cố an toàn thông tin.

### A.16.1.5. Ứng phó với các sự cố an toàn thông tin

Các sự cố an toàn thông tin phải được ứng phó phù hợp với các thủ tục đã được lập thành văn bản.

### A.16.1.6. Rút bài học kinh nghiệm từ các sự cố an toàn thông tin

Kiến thức thu được từ việc phân tích và giải quyết các sự cố an toàn thông tin phải được sử dụng để giảm thiều khả năng hoặc tác động của các sự cố trong tương lai.

### A.16.1.7. Tập hợp bằng chứng

Các tổ chức phải xác định và áp dụng các quy trình xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản thông tin có thể được dùng làm bằng chứng.

# A.17. Các khía cạnh an toàn thông tin trong quản lý hoạt động nghiệp vụ liên tục

## A.17.1. Đảm bảo an toàn thông tin liên tục

Mục tiêu: Tính liên tục của an toàn thông tin cần phải nằm trong các hệ thống quản lý tính liên tục nghiệp vụ của tổ chức.

### A.17.1.1. Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin liên tục

Tổ chức phải xác định các yêu cầu của mình cho an toàn thông tin và tính liên tục của việc quản lý an toàn thông tin trong các tình huống bất lợi, ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng hay thiên tai.

### A.17.1.2. Triển khai đảm bảo an toàn thông tin liên tục

Tổ chức phải thiết lập, lập văn bản, triển khai và duy trì các quy trình, thủ tục và các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo mức độ liên tục cho an toàn thông tin được yêu cầu trong các tình huống bất lợi.

### A.17.1.3. Xác minh, soát xét và đánh giá đảm bảo an toàn thông tin liên tục

Tổ chức cần xác minh việc thiết lập và triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin liên tục thường xuyên trong nội bộ để đảm bảo rằng chúng có hiệu lực cũng như hiệu quả trong các tình huống bất lợi.

## A.17.2. Dự phòng

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của các phương tiện xử lý thông tin.

### A.17.2.1. Tính sẵn sàng của các phương tiện xử lý thông tin

Các phương tiện xử lý thông tin phải được triển khai với dự phòng đủ để đáp ứng các yêu cầu về tính sẵn sàng.

# A.18. Sự tuân thủ

## A.18.1. Sự tuân thủ với các yêu cầu pháp lý và hợp đồng

Mục tiêu: Nhằm tránh sự vi phạm pháp luật, quy định, nghĩa vụ theo các hợp đồng đã ký kết có liên quan đến an toàn thông tin và tránh vi phạm các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin.

### A.18.1.1. Xác định các yêu cầu của hợp đồng và điều luật được áp dụng

Tất cả các yêu cầu về luật pháp, quy định, hợp đồng đã ký có liên quan và phương pháp tiếp cận của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu này phải được xác định một cách rõ ràng, lập thành văn bản và cập nhật thường xuyên cho mỗi hệ thống và tổ chức.

### A.18.1.2. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR)

Các thủ tục phù hợp cần được triển khai nhằm đảm bảo sự tuân thủ với các yêu cầupháp lý, các quy định và cam kết theo hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng các sản phẩm phần mềm bản quyền.

### A.18.1.3. Bảo vệ các hồ sơ

Các hồ sơ cần được bảo vệ khỏi sự mất mát, phá hủy, giả mạo, truy cập trái phép và phát hành trái phép, phù hợp với pháp luật, quy định, các nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký và các yêu cầu nghiệp vụ.

### A.18.1.4. Sự riêng tư và bảo vệ thông tin có thể định danh cá nhân

Sự riêng tư và thông tin có thể định danh cá nhân phải được đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật và các quy định liên quan nếu có.

### A.18.1.5. Quy định về quản lý mật mã

# Các kiểm soát mật mã phải được áp dụng phù hợp với tất cả các thỏa thuận, luật pháp và các quy định liên quan.

## A.18.2 Soát xét an toàn thông tin

Mục tiêu: Nhằm đảm bảo rằng an toàn thông tin được triển khai và vận hành phù hợp với các chính sách và thủ tục của tổ chức.

### A.18.2.1. Soát xét một cách độc lập về an toàn thông tin

Cách tiếp cận của tổ chức để quản lý an toàn thông tin và việc triển khai (tức là các mục tiêu, biện pháp kiểm soát, các chính sách, các quá trình và thủ tục đảm bảo an toàn thông tin) phải được soát xét độc lập theo định kỳ hoặc khi xuất hiện những thay đỗi đáng kể về triển khai an toàn xảy ra.

### A.18.2.2. Sự tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn an toàn

Người quản lý phải thường xuyên soát xét sự tuân thủ của việc xử lý thông tin và quy trình trong phạm vi trách nhiệm của mình với các chính sách, các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu an toàn khác.

### A.18.2.3. Soát xét tuân thủ kỹ thuật

Các hệ thống thông tin phải được soát xét thường xuyên sự tuân thủ các chính sách và các tiêu chuẩn an toàn thông tin của tổ chức.