**MỤC LỤC HỒ SƠ OCOP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | | **Tên hồ sơ** | **Trang** |
|  | | **Hồ sơ tham dự theo biểu mẫu** |  |
| Hồ sơ | | Báo cáo Đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP của cấp xã | 1 - 3 |
| Hồ sơ | | Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP | 4 - 6 |
| Hồ sơ | | Phiếu tự chấm điểm sản phẩm đối với Hủ tiếu Sa Đéc Kim Hồng | 7 - 14 |
| Hồ sơ | | Báo cáo tự đánh giá về sản phẩm | 15 - 29 |
|  | | **Hồ sơ minh chứng** |  |
| **A** |  | **Phần A: Sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng** |  |
| **1** |  | **Tổ chức sản xuất** |  |
|  | **a)** | Xác nhận nguồn nguyên liệu – Hợp đồng thu mua nguyên liệu | 30 - 37 |
|  | **b)** | Giá trị gia tăng: Hình ảnh máy móc thiết bị | 38 - 40 |
|  | **d)** | Liên kết chuỗi trong sản xuất ( Hợp đồng thu mua nguyên liệu) |  |
|  | **đ)** | Quyết định số 1601/QĐ-TN ngày 28/10/2015 của UBND Thành phố Cao Lãnh Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản | 41 - 42 |
|  | **e)** | Sử dụng công nghệ theo hướng bền vững trong sản xuất: Hợp đồng thu mua cặn bột | 43 - 45 |
| **2** |  | **Phát triển sản phẩm** |  |
|  | **a)** | Câu chuyện sản phẩm | 46 |
|  | **b)** | Bao bì | 47 |
| **3** |  | **Sức mạnh cộng đồng** |  |
|  | **a)** | Loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh:  - Giấy phép đăng ký kinh doanh;  - Giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn Thực phẩm. | 48 - 50 |
|  | **c)** | Xác nhận lao động địa phương -Hợp đồng lao động | 51 - 68 |
|  | **d)** | - Quyết định bổ nhiệm Kế toán -Văn bằng kế toán  - Sơ đồ nhà xưởng và phòng làm việc | 69 - 71 |
|  | **đ)** | Sỡ hữu trí tuệ:  - Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;  - Hợp đồng Mã số Mã vạch | 72 - 78 |
| **B** |  | **Phần B: Khả năng tiếp thị** |  |
| **4** |  | **Tiếp thị** |  |
|  | **a)** | Hợp đồng phân phối trong tỉnh | 79 - 93 |
|  | **b)** | Quyết định bổ nhiệm Quản lý phân phối hàng | 94 |
|  | **c)** | Hình ảnh tham gia hội chợ, trưng bày sản phẩm | 95 – 99 |
| **5** |  | **Câu chuyện sản phẩm** |  |
|  | **a)** | Câu chuyện sản phẩm Hủ tiếu Sa Đéc Kim Hồng |  |
| **C** |  | **Phần C: Chất lượng sản phẩm** |  |
| **6** |  | **Chỉ tiêu cảm quan** |  |
|  | **a)** | Mẫu sản phẩm kèm theo |  |
| **7** |  | **Tính độc đáo** |  |
|  | **a)** | Mẫu sản phẩm kèm theo |  |
| **8** |  | **Công bố chất lượng sản phẩm** |  |
|  | **a)** | Công bố chất lượng sản phẩm theo quy định:  - Bản công chất lượng sản phẩm Hủ tiếu Sa Đéc Kim Hồng số 02.2023.TVT  - Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở Hủ tiếu Sa Đéc Kim Hồng số 01:2023/TVT | 100 - 109 |
|  | **b)** | Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP theo quy định:  Phiếu kiểm nghiệm mẫu | 110 - 111 |
| **9** |  | **Đảm bảo chất lượng sản phẩm** |  |
|  | **a)** | Kế hoạch kiểm soát chất lượng | 112 |
|  | **b)** | Kế hoạch Giám sát định kỳ | 113 - 114 |
| **10** |  | **Hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng** |  |
|  | **a)** | Bao bì |  |