# THỪ TƯÓNG CIIINH PHỦ 

Só: 518/QD-TTg

# CONG HÒA XĀ HƠY CHỪ NGHIA VIĖT NAM 

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nồi, ngòy 27 thựng 3 näm 2013

## QUYÉT ĐİNH

Về viç̣c phê duyệt Dề ân xây dựng hệ thống cảph báo nhanh và phần tich nguy cơ về an toàn thực phấm tại Việt Nam

## TIIC̆ TUU'NG CAfNH PHU̇

Cẵn cứ $\mathbf{L u}$ ật tồ chứ Chích phủ ngày 25 tháng 12 nãm 2001;
Căn cứ Nghị quyḉt số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khoô XII vế calay mẹnh thục hiện chính sâch, pháp luật về quản lý chất lự̛ng, vệ sinh an toàn thục phẩm;

Cãn cứ Nghị định số 79:2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm: 2008 của Chính phù quyy định hệ thống tổ chức, thanh tra và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyét dinh số 734/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 nãm 2010 cùa Thủ tưởng Chính phù phê duyç̣t Kể hoạch thục hiện Nogh quyêt số 34/2009;QH12 ngay 19 thảng 6 nãm 2009 của Quốc bội khoả XII wể đảy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quẩn lý chăt lự̛̣g, vệ sinh an toàn thưc phẩm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

## QUYET ĐINH:

Diều 1. Phê đuyệt Đẻ̉ án xây dựng hệ thống cainh baio nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thục phẩm tại Việt Nam với nhū̃g nội dung chù yếu sau:

1. Mục tiêu
a) Mưe tiĉu chung

Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phần tích nguy cơ về an toản thực phẩm đư nẳng lực đáp úng việc xừ lý nhanh các thông tin vể an toản thưcphả̉m, ş̧ cố an toàn thực phầm góp phần nâng cao hiç̣u quả công tác bảo dàm an toàn thưce phầm vả bảo v̧̧̂ súc khie cộng đổng.
b) Mưc tiều cụ thể

- Mục tiêu 1: Xây dựng và tổ chức hoạt động cùa hệ thống cãnh báo rhanh về an toàn thưc phẩm trong toàn quốc gồm cấp quốc gia; cấp Bộ ngành, tinh, thành phố trực thuộc Trung uơng và cấp cor sơ;
- Mục tiêu 2: Nâng cao chắt lượng thông tin phục vụ hoạt động của hệ̀ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thục phầm trong toàn quốc;
- Mực tiểu 3: Phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm đối vói một số nhóm thưc phẩm thóng dụng ờ Việt Nam.

2. Các chll tiêu cần đạt dược dến năm 2016
a) Xây dựng và tồ chức hoạt động cưa hệ thống cảnh báo nhanh vể an toàn thực phầm trong toản quốc gồm cấp quốc gia; cấp Bộ, ngành, tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ưong và cập cơ sớ:

- Ban hành các quy dịnh về nhiệm vụ, tổ chức hệ thống cảnh báo vhanh về an toàn thực phấm gồm: Điểm cành báo Trung tâm; Điềm cảnh báo Bộ, ngảnh, tînh, thảnh phố trực thuộc Trung ương; Điềm cảnh báo cơ sở; Quy chế hoạt đọng của các điềm cảnh báo trong việc tiếp nhận thông tin - xừ lý thông tin - cảnh báo về an toản thực phả̉m, cacc sụ̣ cố an toàn thục phẩm ở cẩp quốc gia, cấp Bộ, ngành, tình, thành phố trục thuộc Trung ươg, cốp cơ sở;
- Xây dựng, vận hành phần mè̉m tiếp nhận - xứ lý - truy xuất - lưu trữ thóng tin cảnh báo nhanh vể an toàn thụe phẩm, các sự cố an toản thụce phầm ờ 3 cấp;
$-100 \%$ điềm cảnh báo an toàn thực phẩm cùa các Bộ, ngành, tình, thảnh phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị đẩu mối liên quan về an toàn thục phẩm được kết nối hoạt động với Điềm cânh báo Trung lâm;
$-100 \%$ cản bộ, nhần viên trực tiếp liênn quan đến hoạt động của hẹ̉ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm được tập huấn về quản lỳ và ky thaật;
- $100 \%$ điĉ̀m cảnh báo an toăn thực phẩm của các đơn vị trong hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thưc phẩm được trang bị đủ và cổng bộ các phương tiện tiếp rhận thông tin - xứ lý thông tin - cành báo về an toàn thực phẩm.
b) Tổ chức, duy trì hoạt động tiếp nhận thông tin - xử ly thông tin - cảnh báo về an toạ̀n thưre phẩm, sụ̂ cố an toản thực phẳn trong toàn quốc.
- Trên $70 \%$ thông tin cânh báo về an toán thực phẩm được xừ lý nhanh chóng;
- $100 \%$ sự cố khẩn cấp an toàn thục phẩm dược quản lý kịp thời, có hiệu quà.
c) Nâng cao chất lương thông tin phục vụ hoạt động cùa hệ thống cènh báo rhanh vả phân tich nguy cor về an toàn thực phầm Grong toàn quốc từ các Bộ, ngành dược phân công trách nhiĉ̣m quàn lý nhà nước về an toản thưc phả̉m (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệ̣p và Phất triển nông thôn, Bộ Công Thương):
- $100 \%$ các dơn vị dầu mối có trách nhiệm quàn lý nhả nước về an toàn thực phẩm của Bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Nờng nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) tồ chức giám sát chắt lượng, an toàn thực phẩm các nhóm thực phầrn; tổ chư̛e thanth tra, kiềm tra, hậu kiểm chất lượng an toàn thực pbẩm liàng nãm trong toàn quốc;
- Các Bộ, ngènh chức nărng được phân công trách nhiệm quản lý nhả nước vể an toàn thụce phẩm q̣⿺y định vả triển khai thống nhất vể mã̃u biểu, chể độ, phương pháp thống kể báo cáo; phân cấp thực hiện công tác báo cáo, thống kê đối với các nhị̣̂n vụ:
+ Giám sát về ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phầm;
+Giám sát an toàn thụce phả̉m trong sàn xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường:
+ Kiểm tra an toàn thục phầm đối v̛́í thực phẩm nḥ̣̂p khả̉u, xuát khẳu;
+Kiẻm soát an toản thục phẩm ơ biên giới;
+ Cập nhật thông tin cảnh báo về ô nhiễm thục phẩm, sự cố an toàn thực phẩm từ các hệ thống thông tin cánh báo về an toản thực phầm của khu vực, thé giới và các quốc gia, vùng lãnh thố có quan hệ.
d) Phân tích nguy cơ vè̀ an toàn thục phẩm đối vớ một số nhóm thực phầm thông dụng ò Việt Nam.
- Thực hiện đánh giá các nguy cơ ô nhiễm cao đối với 5 dĉ́n 10 loại thục phầm thông dụng trong mỗi năm;
- Thiết kế, tổ chức và triển khai các nghién cứu khẩu phần ăn tồng số (Total Diet Study) cho các đối tự̛̣ng khác nhau trong phạm vi toàn quốc;
- 100\% cán bộ chuyên môn tại các cơ sờ tham gia hoạt dộng dánh gliá nguy cơ được đảo tạo, tập huấn vè̀ phurơng pháp, nội cung, kỹ thuật dánh giá nguy co về an toản thục pbẩm.


## 3. Thời gian thực hiện

- Từ nām 2013 đến nām 2016: Xây dựng và tổ chưrc hoạt động của hẹ̃ chống. cành báo nhanh và phán tich nguy cơvề an toàn thưc phấm trong toàn quốc;
- Tư năm 2016: Dưy tri hoąt dộng cúa hẹ̃ thống cảrhh báp nhanh và phân tích nguy cơ về an toản thực phẩm trong toàn quốc.

4. Nội dung hoṣt dộng cûa Đề án
a) Nội dung hoạt động 1 : Xây dưng và tổ chức hoạt động hệ thống cảnh báo nhanh vể an toàn thựe phầm trong toàn quốc với 3 cấp độ (cấp cưỗc gia; cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong; cấp co sờ):

- Điềm cảnh báo về an toàn thực phầm cấp quốc gia (Điểm cảnh báo Trung tâm):
+ Tổ chức 01 diểm cẳnh báo trung tâm dế tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về an toàn thực phẩm vả sự cố an toàn thục phả̉m ở cấp quốc gia tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phầm - Bộ Y tế);
+ Nhiẹ̣m vụ và hoąt động:
. Dầu mối đổ tiếp nhậ̣n thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo vể an toản thực phẩm và sự cố vồ an toản thực phầm từ Điểm cảnh báo cấp l thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nô̂ng thônn, Bộ Công Thương, câc tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ưong, tù mợt số đơn vị cơ sở (Điểm cảnh báo cấp 2) thuộc Tổng cục Tỉu chuẩn đo lương chất lượng, Bộ Khoo học và Công nghệ́; Tổng cục Hái quan, Bộ Tải chính; Hội Tiêu chuẩn và bủo vệ người tiêu dùng Việt Narm;

Khai thác thông tin về an toàn thực phẩm từ hệ thống cảnh báo an toản thực phầm quồc tế, các hệ thống thông tin; truyền thông; xừ lý thông tin về an toản thực phầm và sự cố an toản thực phẩm; cành báo thông tịn và $\mathrm{S} \backslash \underset{\mathrm{a}}{\mathrm{c}}$ cố an toàn thực phềm có phặm vi ành hưỡng ợ cấn quốc gia.

- Điểm cánh báo về an toăn thực phẩm cấp Ḅ̂̀, ngànhh, tỉnh, thành phố trưe thuộc Trung uơng (F)iễm cânt bảo cấp 1):
- Tổ chức Điếm cảnh báo cấp 1 tại mỗi Bộ, ngành chức nảng và tinh, thành phố trực thuộc Trung uơng gồm: Cục An toản thực phẩm, Bộ Y tế; Cục Quản lý chất luợng nông lâm sản vả thủy sản., Bọ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vụ̂ Khoa học và Công nghȩ̂, Bộ Cồng Thương; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩn tinh, thảnh phố trựe thuộc Trung ương;
+ Nhiş̂m vụ vè hoạt động:
Đằu mối tiếp nhặn thông tin - xử lŷ thôrgg tin - cành báo về an toàn thưc phẩm và sự cố an toản thưc phấm từ Điếm cảnlı báo cấp 2 tại các đon vị tực thuộc Bộ, ngảnh, tinh, thành phố trực thuộc Trung uong theo chức năng; nhiṣ̂m vụ và phạm vi quãn ly̆;
. Thực hiện khai thác, tiếp nhận, xư lý thông tin vể an toàn thực phẩm, sur cố về an toản thực phẩm từ hệ thống cảnh báo quốc tế, hệ thống thông tinn, truyền thông thuộc lïrh vự lienn quar:
. Tồng hẹ̛p, cung cấp thông tin giám sát, thanh tra, kiểm tra an toàn thưc phẳm, sụ̣ cố an toàn thực phồm thuộc līnh vực quản lỷ cùa Bộ, ngành và tinnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xử lý, cành báo thôrtg tin vả sự cố an toàn thực phầm có phạm vi ành hường ở cấp Bợ, ngành, cấp tinh, thành phố.
- Diềm cánh báo về an toản thự phẩm cấp cơ sờ (Điểm cảnh báo cấn 2):
+ Tổ chức Diểm cănh bêo cấp 2 tại các dơn vị liên quan thuộc Bồ, ngành chức năng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đău mối liên quan đến co̊ng tác bảo đảm an toàn thục phẩm gồm:
. Các don vị thuộc Bộ, ngành: Thanh tra, giám sát, đăng ký chứng nhạ̃n sản phẩm, các viện chuyền ngành, trung tâm kiểm nghiệm an tổn thực phẩm vìng, các cơ quan kiểm tra nhà nước vể thực phầm nóập khẩu; đơn vị cữa khẩu;
. Các đơn vị làm công tác báo đàm an toàn thực phẩm thuợc tinh, thành phố trực thuộc Trung ương: Các Chị cục an toàn thực phẳm, Trung tâm y tế dụ̣ phòng, Trung tâm kiĉ̉m nghiệm an toàns thực phầm;
. Các doanh nghiệp sản xuất, kinỏ doanh thực phầm quy mổ lớn; Hị̣̂̂p hội nğ̉nh nghề vể an toàn thưc phầm, Hội Tîcu chuần vả bả̉o vệ ngưởi tiêu dùng.
+ Nhiệm vụ vả hoạt động:
. Cung cấp thông tin vể an toản thực phẩm, sự cố an toàn thự phầm ở các lînh vực được phẫn công quàn lý thuộc Bộ, ngành phụ trách vả thuộc Ưy ban nhân dân tinh, thành phố trục thuộc Trung ương phụ trách;
. Khai thác, tồng hợp thông tin về an toàn thực phầm, sự cố an toản thực phầm trong quag trinh thực hiện nhieệm vụ bảo đàm an toàn thục phầm thường xuyên, đột xuất xác nhậrn và cung cếp đ\{̂̉y đư, thường xuyên thông tin về an toàn thục phẩm, sụ̂ có an toàn thựe phẩm trong lïnh vure dươe phân công phụ trách.
- Kiện tọann, गlâng cao năng lực và day trì hoạt động cưa các điểm cành báo an toản thực phầm cảc cấp trong hệ thống cánh báo nhanh vể an toàn thục phẩm:
+ Xây dựng, ban hành quy chể hoạt đông cung cấp, tiếp rhận và xử lý thông tin vè an toàn thực phâm và sự cồ an toàn thục phầm;
+ Đào tạo, huấn luyç̂n cho cán bô̂, nhân viên quán lý, chuyên môn tham gia hoast dộng trong hệ thống càruh bêo về an toàn thực phẩm (Điêm cảnh báo Trung tâm, Điển cảnh báo cấp 1 , Điểm cảnh báo cấp 2);
+ Xây dựng cơ sờ dî̃ liẹ̣u và phần mềm ơuản lý dữ liệu an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tằng thông tin quản lẏ dữ liệu vả trang thiết bị tại các diểm cėnh báo thuộc hệ thống cành báo nhanh về an toản thụce phấm.
b) Nợi dung 2: Nâng cao chất lương thông tin phục vụ hoạt động của hệ thóng cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ vè an toàn thục phầm frong toản quốc:
- Kiện toàn và náng cao nãng lực hệ thống giám sát an tọ̀̀ thục phẩm, sự cố về an toàn thực phểm trong toàn quốc:
+ Rả soát, dánh giá hiện trạng tổ chức, năng lựe hoạt dộng giám sát an toàn thự phẩm, sự cố an toàn thực phấm trong sàn xuất, kinh doanh thực phẩm do các Bộ, ngành, địa phương tồ chá̛c thực hiện;
+ Đảo tạo, tập huấn nâng cao năng lự đội ngư cán bộ trong hệ thống giám sát an toản thực phầm, sự cố về an toản thục phẩm tại các Bộ, ngành chức nảng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Hoàn thiẹ̃n, bồ sung các quy trình giám sét an tồn thự phẩn; diều kiện trang thiết bị giám sát, thống kê, báo cajo, nhệp số liệu, xử lý thông tion, lưu trữ dữ liệu theo bương cập nhật, hài hòa với knu vực và thế giới;
+ Nâng cao năng tục và chuẩn hơa các phòng kiềm nghiệrn an toàn thục phẩm trong hệ thống giám sât cung cấp thông tin vể an toản thực phẩm;
+ Xây dựng quy ché phối hợp, quy định hoạt động giám sét, cung cấp thông tin vè̀ an toàn thưc phẩm, sữ cố an toàn thực phẳm trong mồi Bộ, ngành chứe năng và Ưy ban nhân đân các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung uong và trong các tồ chức.
- Chuắn hóa các thông tin phục vụ hoạt động của hệ thớng cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toản thực phả̉m:

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát thông tin về an toàn thực phẳm, sự có an toăn thực phẩm đối với danh mục ngảnh hàng thực phẩm do Bộ, ngành, địa phương được phân cồng quản lý.
c) Nội dung 3: Phân tích nguy cơ về an toàn thựe phẩm đối với một số nhóm thục phẩm thông dụng ở Việt Nam

- Kiện toàn tổ chức vả nâng cao năng lực phân tích nguy cơ về an toàn thưe phẩm (đánua giá - quàn lý - truyển thông nguy cơ) tại Việt Nam:
+ Thành lập các Ban kỹ thuật phân tich nguy cơ để hỗ trọ̣ kŷ thuật, xây dựg kể hoạch, tổ chức đánh giá nguy cơ về an toàn thực phầm tại Viç̣t Nam;
+ Dào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên môn về phấn tích nguy co an toàn thục phấm;
+ Xây dưng và thống nhất được quy trình đánh giá nguy cơ của Ửy ban tiêu chuẩn tịuc phẩm quốc tế (Codex alimentarius commission), Tố chức Thú y thê̂ giới (World Organization for Animal Health), Công ước Bảo vệ thụ̣c vật Quốc tế (International plant protection convention).
- Tổ chức và thực hiẹnn phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đối với câc koṣi mối nguy trong các sản phả̉m thục phẩm phố bién tại Việt Nam:
+ Nghiên cứu khấu phằn ān tờng số (Total Diet Study);
+ Dánh giá nguy cơ một số mối nguy có khà nãng gây tác hại cho sức khoè người tiĉu dùng trong thụrc phẩm phố biến ờ Việt Nam;
+ Tồ chức và thực hiçn quản $[\hat{y}$, truyčn thông nguy cơ về an toàn thưc phầm phục vụ công tác quản lý an toản thực phầm tại Viç̂t Nam.


## 5. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp vể cơ chế, chinh sách và tồ chức

- Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối bơp hoạt dộng của các diểm cànhí báo và các đon vỉ đû̀u mối trong hệ thống cảnh báo ohanh, phân tich nguy cơ an toùn thục ọhấm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý;
- Nghiên cúu, ban hành q̣uy chế hoạt dộng, nội dung hoạt động, mẩu biểu thống kê, báo cáo thông tin an toàn thục phẩm, sụ cố về an toàn thực phấm;
- Nghiên cứr, ban hành các quy định về tài chính trong hoạt dộng quàn lý, cung cấp thông tin - tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về an toàn thự phẩm, sư có an toàn thự phẩm;
- Áp dụng các mô hình tiên tiến trong quăn lŷ́, cung cấp thông tin - tiếp nhận thồng tin - xừ lỳ thông tin - cânh béo về an toàn thực phẩm và sự cố vê an toản thực phẩm phả hợp với điều kiện thực tế trong từng giai doạn.
b) Giải pháp về nguồn nhán lực
- Sư dưng nguồn nhân lụce sẫn có dang làm công tác an toadn thụce phấm tại Bộ Y tế, Bộ Nông nģ̧iç̂p và Phát triĉn nông thôn, Bộ Công Thương và các đon vị liễn quan; các tổ chức chính trị xā hội, các hiệp hội ngành nghề liên quan; các chuyên gia trong nuớc và quốc tế;
- Tuyển chọn các chuyĉn gia trong nước và quốc tế phư họp với chuyên môn, nghiệp vụ dể hổ trợ chuyên môn, kinh nghiş̣m trong giai doạn dầu xây dưng và tồ chức hoạt động hệ thống cảnh báo nhanh, phân tích nguy cơ an toàn thựe phẩm;
- Điểu tra, đánh giá thực trạng, xác định được nhu cầu đào tạo, chưong trình, nội cưng, tài liệu đào tạo giamm sát về an toàn thục phầm, thống kê, thông tin, báo cáo về an toèn thực phầm; phân tich nguy cơ ô nhiĉ̃m thục phẩm tại các Bộ, ngành, các tổ chức liên quan:
- Tố chức các khóa đảo tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ an toản thục phầm cho cán bộ, nhânn viên trục tiếp tham gia hệ thống cánh båo nbanh về an toản thực phầm và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các Bợ, ngảnh, câc tồ chúre, don vị liên quan;
- Phối hơp với các trương Đại học Y, các trưòng dại học có chuyên ngảnh công nghệ thưc phẩm và cạc trường đại học liên quan để tuyển chọn cản bộ có něng lụ̣c chuyên môn bổ sung và phát triển choo hệ thống cảnh báo nhanh và phân tich nguy cor an toàn thực phâm.
c) Giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật
- Diểu tra, dánh giá thục trạng và nhu cầu frang thiết bị hệ thống cảnh báo nhanh, phânn tích nguy co an toàn thực phầm, kỹ thuật dánh giá mối nguy, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, quỉn Iý nguy co ô nhiễn thực phẩm; cảnh báo, đự báo nguy co ô nhič̃m thụcc phẩm tại các tuyến trong cả nước;
- Đầu tư trang bịi hộ thống thông tin, công nghẹ̣ hệ thống kết nối mạng cho các đon vị trong hệ thống cành báo nhanh, phån tích nguy co an toàn thực phẩm phù hợp với từng giai đoạn;
- Úng dụng công nghệ thông tin để xây đựng, cải đặt, vạ̛n hành phẩn mểm tiếp nhận, xừ lỳ vì lưu trữ thông tin cảnh báo vê an toàn thục phâm, sự cố an toàn thực phám;
- Xây dựng vả triền khai các nghiên cứu khẩu phần ăn tống số, phân tích nguy cơ̂ ô nhiểm thực phầm ảnh hường đến sức khoẻ cộng đồng;
- Thiếr kế kỹ thuậe, triển khai các nghiên cứu dánh giá nguy cơ an toản thực phầm đối vỡ thựo phầm thông dụng.
d) Giaii pháp vể tài chính
- Xây dựng và bố tri kế hoạch ngân sách hàng năm, giai đoạn đảm báo cho các hoạt động cùa Đề án từ nguồn kinh phi cúa Chưong trình mưc tiêu quốc gia về vệ sirh an toàn thực phầm giai đoạn 2013-2015 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;
- Liên kêt, lồng ghép nôi dung giám sát, tiếp nhậnt thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về an toản thực phẩm và sự cố an toàn thực phẩm với các dự án, chương trình mục tièu khác có liên quan.


## 6. Nguô่n vốn

- Ngân sách trung uong: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toản thục phẩm giai đoạn 2013-2015 góm chi hoạt dộng thường xuyên và chi đầu tu phát triền;
- Ngân sách của địa phưong: Chì hoạt dộng thường xuyên và đầu tư pláat triền;
- Vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn kinh phi hợp pháp khác.

Điểu 2. Tố chức tḥ̛̣c hię̂n

1. Bộ Y tế lả cơ quaan thường trực triền khai Đề án, có nhiệrn vụ sau:
a) Chủ trì và phối hơp với Bộ Nông nghiệp vả Phát triển nông thôn, Bộ Công Thưong và các đon vịi liên quan trình Thủ tương Chính phứ thành lập Ban quản lý Để án, xây dụng quy chế hoạt động, kế hoạch chi tiết triền khai thực hiện Đè̉ án.
b) Xây dựng Điểm cảnh báo Trung tâm; Điểm cánh báo cấp l, Điểm cãnh báo cấp 2 thuộc Bộ Y tể; xây dựng các chương trinh, kê hoạch chi tiết cho nhû̀ng nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vỉ trong hệ thống cảnh báo nhauh và phân tích rguy cơ về an toàn thực phẩm.
c) Hưởng dẫn, đôn dốc các ngènh kiác vả địa phương triển khai thục hiện Đè̉ án theo đúng tiến độ và quy định hiện hành.
d) Bố trí đầy đủ vón từ ngân sách, nguồn viện trợ, hợp tác quốc tế để thực hiĉ̣n Dề án theo hưỡng dẵn cưa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch̀ và Đầu tur.
©) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quâ thực hiện Đè̉ án, tồng hợp, báo câo Thú tương Chính phủ theo thòi gian và tiến độ thưc hị̣̂n.
2. Bộ Nông nghiiệp và Phát triển nông thôn
a) Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Điểm cảnh bío Trung tåm, xây dưng chương trình, kế hoąch chi tiết cho nhữ̃ng nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ vă pham vi trong hệ thống cành báo nhanh và phân tích nguy cơ an toàn thực phắm.
b) Xây ḍ̛ng Diềm cảnh báo cáp 1, Điĉ́n cảnh báo cấp 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng chưong trinh, kế hoạch chỉ tiết hoạt dộng hệ thống cảnh báo nhanh và phần tích nguy cơ an toản thực phẳm trong chứe năng, nhiệm vụ và phạm vi quả̉n lýg.
c) Chịu trách nhiệm chi đạo, tổ chức triền khai thưc hiện các hoạt đợng của Để án trong phạm vi đ̛̛ợc phân công guẳn lý theo dúng tiến đợ, mục tiêu, chi tiéu.
d) Bố trí đầy đủ vốn tử ngâ̂n sách, nguồn viện trợ, họ̣ tạ́c quốc tế đế thục hiện Đề án theo hướng dẫn cưa Bộ Täi chính, Bộ Kể hoạch và Dầu tur.
d) Định kỷ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Y tế để tồng họp báo cáo Thủ tướng C'hính phủ.
3. Bộ Công Thương
a) Phới hợp với Bộ Y tể xây dụng Điểm cành báo Trung tâm, xây dựng chương trình, kể hoạch chi tiết cho những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và phasm vi trong hệ thống cành báo nhanh vả phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm.
b) Xây dụ̂gg Điểm cành báo cấp 1 , Điểm cành báo cấp 2 thuộc B Ĉ̣ Công Thương, xây dựng chươgg trình, kế hoạch chi tiết hoạt động hệ tbống cành báo nhanh và phân tích nguy cơ an toàn thực phầm trong chác năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.
c) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc chi đạo, tố chức triển khai thực hiện các hoạt động của Dể án trong phạm vi đươc phân công quản lý theo đúng tiến độ, mục tiêu, chii tiêu.
d) Bố trí đầy đủ vốn từ nģân sách, nguồn vị̣̂n trợ, họp tác quốc tế đế thực hiện Đề án theo hướng dẵn cưa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Dầu tu.
đ) Dịnh kỷ báo cáo kết quuà thục hiện Đề án về Bộ Y tế để tổng hợ̣̣ báo cáo Thủ tướng Chính phù.
4. Bộ Tải chính
a) Chủ trì̀, phối hợ với B ̣̂ $\mathrm{Kế} \mathrm{hoạch} \mathrm{và} \mathrm{Đầu} \mathrm{tư} \mathrm{hướng} \mathrm{dẫn} \mathrm{về} \mathrm{cơ} \mathrm{chế} \mathrm{tải}$ chính đế các địa phương chủ động cân dối, bảo đảm nguồn vốn của địa phương thực hiện các hog̣t động cùa E ê án.
b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đẩu tư bố tri và hảo đảm nguồn vốn đầu tur có mục tiêu theo kế hoạch và tiến độ thực hiện Đề án hàng näm:
c) Xây dựng Điểm cảnh báo cếp 2 (thuộc Tồng cục Hải quan - Bộ Tải chinhh), xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết hoạt dộrg hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ an toản thựe phẩm trong chức nāng, nhiệm vụ và phạm vi quàn lý.

## 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tải chính, Bộ Y tế cân đối và bố trí vốn đầu tư hảng năm tì̛ ngân sách trung ương, viện trợ, hợp tác quốc tế dể các Bộ, ngành triền khai thục hiện.
b) Phối họp với Bộ Tài chính hưởng dẫn về cơ chế tài chính để các địa phương bado đảm nguồn vốn do địa phương bố trị thực hiện Đề án.
c) Hương dẫn U'y ban nĥân dân các tình, thảnh phố trục thuộc Trung ương Lu tiên bố trí phẩn kinh phí của địa phưong để thực hiện Đề ản.

## 6. Bọ Khoa học và Công nghệ̣

a) Phối hơp với Bộ Y tế xây đựng chương trinh kế hoạch chi tiết cho những nội dung công việc được giao trong đề án theo dúng tiến độ, đạt mục tiêu, chỉ tiéu đề ra.
b) Xây dụng Điiềm cênh báo cấp 2 (thuộc Tổng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hệ thống cành báo nhanh vủ phån tích nguy co an toàn thực phầm trong chức nãng, nhiç̂m vị vè phạm vi quản lý.
c) Bố trí đầy đù vốn từ ngân sách, nguồn viṣ̂n trợ, họp tạ́c quốc tế để thưe hiện Để án theo hương dẫn của Bộ Tài chírh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
d) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Để án về Bộ Y tế dể tờng họp báo cáo Thú tướng Chính phư.
7. Ưy bann nhân dân các tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung cơng
a) Chịu trách nhiệm chi đąo việc triển khai các hoạt động cùa Để an tại địa phương theo đúng tiến độ, mục tiêu, chi tiêu.
b) Xây dựng Điểm cảnh báo cấp 1 , Điĉ̉m cành báo cấp 2 trễn địa bản thuộc phặm vi quản lý; triền khai các điềm tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin tại các cửa khầu, biên giới trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
c) Xử trí, giải quyết các vấn đề an toàn thực phấm trên địa bân dựa trên thông tin cành báo từ hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ an toàrn thự phắm.
d) Bố trí kiniłs phí từ ngân sách địa phuơng dề thực hiện Đề án theo hướng đẫn của Bộ Tải chinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bố trí rhân lực, trang thiết bi, vả cơ sớ vật chất cho trién khai Để án tại các địa phưong.
d) Dịnh kỳ báo câo kế cuuả thụ̣c biện Dề án về Bộ Y tế đế tồng họp báo cáo Thủ tuóng Chính phù.

Điều 3. Quyĉ́t định nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ky ban hảnh.

Điêu 4. Các Bộ trướng, Thủ trưởng co quan ngang Bộ, Thủ truởng co quan thuộc Chinh phủ, Chủ tịch Ưy ban nhânn dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thì hảnh Quyết định này/.

## Noi nhẹn:

KT. THỦ TƯỚNG

- Ben Bí tha Truvg uong Đ̇ange
- Thù tứrng cace Phós Tha tróng Chinh phủ;
- Các Bô, co quan ngang Bụ, co quar thuọe Cer;
- HEND, UBND các tinh, TP true thauct TW;
- Van phơng Trung uorig và case Ban cuia Đang;
- Var phòng Tóng Bither;
- Van pbòng Chù ticta nuふc:
- Hôi đỏng Dåra tôe và các Ưy ban cúa Quóse hưi;
- Vă phőng Qúse hỡ;
- Tòa àn nīêr dân tói cac;
- Vǐ̂̀n điển aśt nhân đânn tồi cac;
- Kiém toado Nhà nước;
- I'ly ban Giàm sàt taii chinh Quóe gia;

Nguyễ̃ Thiện Nliân

- Ngän hàng Chinh sách xâ hại;
- Ngân hảng Pbát triéa Vicat Nam;
- UBTW Mąt tuạn Tó quức Viṣt Na:n;
- Co quan Trung uong của caic dosh the;
- VPCP: BTCN, cá PCN, Tro ly TTCP, Cỏng TTĐT, các Vu: TH, KTTH, KTN, TCCV, PL;


