|  |  |
| --- | --- |
| **UBND XÃ/TT…………**  **ĐOÀN KIỂM TRA ATTP**  Số: /BC-…….. | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ĐộcLập - Tự Do - HạnhPhúc   *PhúVang, ngàythángnăm 2017* |

**BÁO CÁO**

**Kếtquảkiểmtravềantoànthựcphẩm**

ChấphànhQuyếtđịnhsố QĐ-…..ngàythángnăm 2017 củaUBND xã/TT …….vềviệcthànhlậpĐoànkiểmtraantoànthựcphẩm………...

Nhằmđảmbảoantoànvệsinhthựcphẩm, phòngngừangộđộcthựcphẩmxảyra, UBND xã/ TTđãthànhlậpđoànkiểmtraantoànthựcphẩm, tiếnhànhkiểmtracáccơsởdịchvụănuống, thứcănđườngphố, kếtquảnhưsau:

**I. Kếtquảkiểmtra:**

1. **Cácnhómđốitượngđượckiểmtra:**
   1. **Sốđoànkiểmtratuyếnhuyện:**……đoàn
   2. **Kếtquảkiểmtra:**

**Bảng 1:** Kếtquảthanhtra, kiểmtra:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loạihìnhcơsởthựcphẩm | Số CS đượckiểmtra | Sốcơsởđạt | Tỷlệ % đạt |
| 1 | Kinhdoanhthựcphẩm |  |  |  |
| 2 | Dịchvụănuống |  |  |  |
| 3 | Sảnxuất, chếbiến |  |  |  |
| 4 | ………………… |  |  |  |
| **Tổngcộng** | |  |  |  |

**2. Địabànkiểmtravàsốcơsởđượckiểmtra:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Địabànkiểmtra** | **Sốcơsởđượckiểm** |
| 1 | *Thôn….* |  |
| *….* |  |  |

1. **Tìnhhìnhantoànthựcphẩm qua kiểmtra:**
   1. **Kếtquảkiểmtra:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung kiểmtra** | **Sốcsđượckiểmtra** | **Sốcs vi phạm** | **Tỷlệ**% |
| 1 | Hồsơhànhchính, pháplýcủacơsở |  |  |  |
| 2 | Điềukiệnvệsinhđốivớicơsở; |  |  |  |
| 3 | Điềukiệntrangthiếtbị, dụngcụ; |  |  |  |
| 4 | Điềukiệnvề con người; |  |  |  |
| 5 | Nguyênliệu, phụgiathựcphẩm, nguồnnước; |  |  |  |

* 1. **Kếtquảkiểmnghiệmmẫu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loạixétnghiệm** | **Kếtquảxétnghiệmmẫu** | | |
| Tổngsốmẫuxétnghiệm | Sốmẫukhôngđạt | Tỷlệ % |
| 1 | Xétnghiệmnhanh |  |  |  |
| 2 | Dụngcụdùngchokhách (chén, muỗng…) |  |  |  |
| **Cộng:** | |  |  |  |

1. **Tìnhhình vi phạmvàxửlý vi phạm:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tổng hợp tình hình vi phạm** | **Số lượng** | **Tỷ lệ % so với số được kiểm tra** |
| 1 | Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra |  |  |
| 2 | Số cơ sở có vi phạm |  |  |
| 3 | Số cơ sở vi phạm bị xử lý |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 3.1 | Hình thức phạt chính: |  |  |
|  | Số cơ sở bị cảnh cáo |  |  |
|  | Số cơ sở bị phạt tiền |  |  |
|  | Tổng số tiền phạt |  |  |
| 3.2 | Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả |  |  |
| \* | Số cơ sở bị đóng cửa |  |  |
| \* | Các xử lý khác |  |  |
| 4 | Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý |  |  |
| 5 | Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở) |  |  |

**II. Nhận xét, đánh giá chung:** *(tình hình vi phạm chủ yếu của cơ sở)*

**III. Kiến nghị:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  .............  Lưu V.T./. | **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA**  **Hoặc TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA** |