**DANH MỤC**

**HỒ SƠ THAM GIA CUNG CẤP THỰC PHẨM TRƯỜNG HỌC**

 **1.** Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 **2.** Bản thuyết minh doanh nghiệp gồm các thông tin: Tên gọi đầy đủ tiếng Việt; địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ chi nhánh; điện thoại liên hệ; mã số thuế; loại hình doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; Thời gian hoạt động; quy mô doanh nghiệp (*Diện tích nhà xưởng, thiết bị sản xuất, chế biến, bảo quản, phương tiện vận chuyển thực phẩm, số lao động doanh nghiệp đang ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm*); quy trình sản xuất, chế biến.

 **3.** Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 **4.** Giấy xác nhận việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bảng niêm yết giá, giá các mặt hàng thực phẩm cung cấp *(theo mẫu);* các hợp đồng trong sản xuất, kinh doanh.

 **5.** Hợp đồng, hóa đơn thu gom, xử lý rác thải, hồ sơ đánh giá công tác bảo vệ môi trường; hóa đơn nước sạch; Giấy xét nghiệm nước sản xuất, sơ chế, chế biến…

 **6.** Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; bản tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm bao gói sẵn.

 **7.** Hồ sơ đối với nguồn gốc thực phẩm:

 - Đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật phải có hợp đồng mua bán với các nhà máy, cơ sở giết mổ, kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các giấy chứng nhận tương đương.

 - Đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật phải có hợp đồng mua bán với các cơ sở sản xuất có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Mã Qrcode truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

 **8.** Hồ sơ, tài liệu đối với nhãn sản phẩm, bao bì, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; thực phẩm, nguyên liệu nhập khẩu.

 **9.** Hồ sơ, tài liệu liên quan Thú y: Mã số kiểm tra vệ sinh thú y; quy trình thực hiện Vệ sinh tiêu độc; sổ sách ghi chép lịch Vệ sinh tiêu độc.

 **10.** Các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của đơn vị đảm bảo đúng quy định./.

**BẢNG NIÊM YẾT GIÁ VÀ NGUỒN GỐC SẢN PHẨM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sản phẩm** | **Nơi sản xuât** | **Mã QrCode truy xuất nguồn gốc** | **Giá sản phẩm** | **Ghi chú** |
| **Đơn vị tính** | **Giá** |
| 1 | **Thực phẩm tươi sống** |  |  |  |  |  |
|  | Thịt lợn |  |  |  |  |  |
|  | Thủy, hải sản |  |  |  |  |  |
|  | Giò chả |  |  |  |  |  |
|  | Thịt bò |  |  |  |  |  |
|  | Thịt gà, ngan, vịt |  |  |  |  |  |
|  | Rau, củ, quả |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Thực phẩm chế biến đóng gói** |  |  |  |  |  |
|  | Trứng gà, vịt |  |  |  |  |  |
|  | Nước mắm |  |  |  |  |  |
|  | Dầu ăn |  |  |  |  |  |
|  | Bột ngọt, hạt nêm |  |  |  |  |  |
|  | Bơ, sữa, phomai |  |  |  |  |  |
|  | Gạo |  |  |  |  |  |
|  | Đồ khô |  |  |  |  |  |
|  | Bánh ngọt |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |  |

**Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung thêm các loại thực phẩm cần cung cấp**