|  |  |
| --- | --- |
| **TRUNG TÂM Y TẾ HẠ LONG**  **TRẠM Y TẾ XÃ SƠN DƯƠNG** | **céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam**  **Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc** |
|  |  |
|  | *Sơn Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong**

**dịp Tết Trung Thu năm 2023**

**I/ Công tác chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm :**

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP tết Trung thu năm 2023 của địa phương.

- Họp BCĐ liên ngành ATTP của phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Chỉ đạo Tổ kiểm tra LNATTP của địa phương kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phân cấp quản lý.

**II. Các hoạt động đã triển khai :**

**1.Hoạt động truyền thông:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hoạt động** | **Số lượng/buổi** | **Số người tham dự/**  **phạm vi bao phủ.** |
| 1. | Tập huấn |  |  |
| 2. | Hội thảo |  |  |
|  | Phát thanh: tỉnh |  |  |
| 3 | Phát thanh: huyện |  |  |
|  | Phát thanh: xã/phường | 24 buổi | 12/12 thôn |
| 4. | Truyền hình: tỉnh |  |  |
| 5. | Báo viết: tỉnh |  |  |
| Báo viết: huyện |  |  |
| Bản tin xã/phường |  |  |
| 6. | Sản phẩm truyền thông |  |  |
| - Băng rôn, khẩu hiệu |  |  |
| -Tranh, áp phích |  |  |
| - Tờ gấp | 50 |  |
|  | - Băng, đĩa hình |  |  |
|  | - Băng, đĩa âm |  |  |
|  | - Sản phẩm khác |  |  |
| 7. | Hoạt động khác: Hội thi, hội thao tuyên truyền ATTP,… |  |  |

**2. Hoạt động kiểm tra**

2.1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra

Tổng số đoàn kiểm tra: 01; Trong đó:

1.1 Số đoàn kiểm tra tuyến Tỉnh:

1.2 Số đoàn kiểm tra tuyến huyện:

1.3 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 01

2.2. Kết quả kiểm tra:*(không bao gồm các cơ sở do đoàn liên ngành tỉnh thực hiện):*

Bảng 1: Kết quả kiểm tra:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại hình** | **Tổng số cơ sở** | **Số CS được kiểm tra** | **Số đạt** | **Tỷ lệ đạt**  **(% )** |
| 1 | Dịch vụ ăn uống | 14 | 02 | 02 | 100 |
| 2 | Thức ăn đườn phố | 05 | 02 | 02 | 100 |
| 3 | Kinh doanh | 09 | 04 | 04 | 100 |
| 4 | Khác:( Vật tư nông nghiệp...) |  |  |  |  |
|  | **Cộng (1 + 2 + 3+4)** | 28 | **08** | **08** | **100** |

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý 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 | 08 |  |
| 2 | Số cơ sở có vi phạm | 0 |  |
| 3 | Số cơ sở vi phạm bị xử lý | 0 |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 3.1 | Hình thức phạt chính: | 0 |  |
|  | 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 | 0 |  |
| \* | Số cơ sở bị đóng cửa |  |  |
| \* | Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm |  |  |
|  | Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành |  |  |
| \* | Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm |  |  |
|  | Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy |  |  |
| \* | Số cơ sở phải khắc phục về nhãn |  |  |
|  | Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục |  |  |
| \* | Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo |  |  |
|  | Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành |  |  |
| \* | Các xử lý khác |  |  |
| 3.3 | Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý | 0 |  |
| 3.4 | Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở) | 0 |  |

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung vi phạm** | **Số CS được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** | **Tỷ lệ %** |
| 1 | Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |
| 2 | Quy định về sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi |  |  |  |
| 3 | Điều kiện trang thiết bị dụng cụ | 08 | 0 |  |
| 4 | Điều kiện về con người | 08 | 0 |  |
| 5 | Công bố sản phẩm | 08 | 0 |  |
| 6 | Ghi nhãn thực phẩm | 08 | 0 |  |
| 7 | Quảng cáo thực phẩm |  |  |  |
| 8 | Chất lượng sản phẩm thực phẩm | 08 | 0 |  |
| 9 | Vi phạm khác (Ghi rõ) |  |  |  |

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại xét nghiệm** | **Kết quả xét nghiệm mẫu** | | |
| **Tổng số mẫu xét nghiệm** | **Số mẫu không đạt** | **Tỷ lệ % không đạt** |
| 1 | Xét nghiệm tại labo |  |  |  |
| 1.1 | Hóa lý |  |  |  |
| 1.2 | Vi sinh |  |  |  |
|  | Tổng số XN tại labo |  |  |  |
| 2 | Xét nghiệm nhanh | 67 | 0 |  |
|  | **Cộng** | **67** | **0** |  |

**III. Ngộ độc thực phẩm:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả** | | **So sánh với năm nay /năm trước** | |
| **Số liệu năm nay** | **Số liệu năm trước** | **Tăng** | **Giảm** |
| 1. | Số vụ | 0 | 0 |  |  |
| 2. | T. số mắc | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Số đi viện | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Số tử vong | 0 | 0 |  |  |

**IV. Các hoạt động khác:**

**V. Nhận xét, đánh giá chung:**

- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã chấp hành tương đối tốt các quy định về ATTP.

- Không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn xã

**VI. Đề xuất, kiến nghị:** Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T/M. TRẠM Y TẾ XÃ SƠN DƯƠNG**  **P.TRẠM TRƯỞNG**  **(***Ký tên, đóng dấu)*  **Hoàng Trọng Vinh** |