UBND TİNH NINH THUẢN
SỞ NÔNG NGHIỆP VẢ PTNT
Số: $179 /$ QD-SNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỌ̆I CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh Phục

NGÀY $\quad 25$..C4- 2021
DATE 20 U4
Nhãn hiệu chứng nhận
Apl.No

## GIÁM ĐỐC SỎ̉ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẾN NÔNG THÔN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số $91 / 2015 / \mathrm{QH} 13$ ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cua Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sưa đổi, bố sung một số điều của Luật Kinh doanh báo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số $103 / 2006 / \mathrm{N}$ - -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bố sung bới Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số $01 / 2007 /$ TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số $103 / 2006 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$ ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bởi Thông tư số $13 / 2010 /$ TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010; Thông tư số $18 / 2011 /$ TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011, Thông tư số $05 / 2013 /$ TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 16/2016/TTBKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số $4381 /$ UBND-KHTH, ngày $07 / 12 / 2020$, cua Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sử dụng địa danh "Ninh Thuận" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận;

Nhằm tạo lập cơ chế bảo hộ, quản lý và phát triển có hiệu quả Nhãn hiệu chứng nhận "Ninh Thuận" cho các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận; đồng thời nhằm đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Thuận,

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Ninh Thuận" dùng cho các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Thuận và dịch vụ từ các sản phẩm này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ban
hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho Nhãn hiệu chứng nhận "Ninh Thuận".

Điều 3. Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận; các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý nhãn hiệu chứng nhận; các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận "Ninh Thuận" và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

## Nơi nhlận:

- Cục Sở hữu trí tuệ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.


UBND TINH NINH THUẠAN
SÖ NÔNG NGHIẸP VÀ PTNT


## NIIÃN HIẸU CHUUNG NHẠ́N＂NINH THUÅN＂

（Banh hanh kèm theo Quyết định số 传す／Q户t）－SNNPTNT ngạìno tháng năm 2021 cua Sơ Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn tinh Ninh Thuận）

## CHUONG I QUY D！̣NH CHUNG

## Điều 1．Mục đích và ý nghĩa

Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận＂Ninh Thuận＂（viết tắt NHCN ）nhằm mục đích bảo vệ uy tín，quảng bá phát triển sản phẩm，tạo niềm tin cho người tiếu dùng，góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh，hiệu quả kinh tế của các sản phẩm đặc thù，sản phẩm OCOP cưa tỉnh Ninh Thuận trên thị trường trong và ngoài nước．

## Điều 2．Phạm vi điều chỉnh và đối tự̛̣ng áp dụng

1．Quy chế này quy dịnh về việc quàn ly̆ và sử dụng NHCN dùng cho các sán phâm dặc thù，sàn phâm $O C O P$ của tinh Ninh Thuận và dịch vụ từ các sản phâm này，bao gồm tất ca các khâu trong quá trình sản xuất，kinh doanh sản phâm．

2．Quy chế này áp dụng đối với Chủ sở hữu NHCN ；các tổ chức，cá nhân tham gia quản lý NHCN；các tố chức，cá nhân có họạt động sản xuất，kinh doanh sản phâm mang NHCN＂Ninh Thuận＂và các tô chức，cá nhân có liên quan．

## Điều 3．Giải thích từ ngũ̃

Trong quy chế này các từ ngữ sử dụng được hiểu như sau：
1．NHCN＂Ninh Thuận＂là dấu hiệu bao gồm cá phần hỉnh và chữ，được thiế kế và đăng ký độc quyền trong nước và nược ngoài theo quy dịnh cua pháp luật．Mầu nhàn hiệu được cụ thể trong Phụ lục 01 ．

2．San phầm OCOP Ninh Thuận được mang NHCN là các san phẩm có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận và dược Ưy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá，công nhận đạt bốn（04）sao hoặc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận dạt năm（05）sao theo quy dịnh．

3．Sann phấm đặc thư cuaa tinh Ninh Thuận được mang NHCN là các sản phẩm có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận và đã đạt được các tiêu chí về sán phẩm đặc thù của tỉnh theo Quyết định số 1493／QD－UBND NGȦY 10／9／2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt danh
mục 12 sản phấm đặc thù Ninh Thuận giai doạn 2018-2020 và sản phấm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù.
4. Chủ sở hữu NHCN là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận.
5. Quyền sở hừu NHCN: là quyền của chủ sở hữu đối với NHCN, bao gồm quyền đăng ký; quyền quản lý NHCN ; quyền cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN và các quyền khác quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật.
6. Quyền sử dụng NHCN: Là quyền được gắn (in, dán, đúc, dập hoặc hình thức khác) NHCN trên sản phẩm, bao bì đụng san phẩm, phương tiện kinh doanh san phẩm và giấy tở giao dịch nhằm mua, bán và quang bá, giới thiệu san phẩm đó.
7. Cấp quyền sử dụng NHCN là việc Chủ sở hừu NHCN chấp thuận cho tô chức, cá nhân được sừ dụng NHCN .
8. Thu hồi quyền sư dụng NHCN là việc chú sơ hừu NHCN ra quyết dịnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN đã cấp đối với tổ chức, cá nhân.

## CHUONG II

## QUY ĐỊNH VỀ SỦ̉ DỤNG NHÃN HIỆU CHÚNG NHẬN

## Diều 4. Mẫu NHCN

Mầu cua NHCN bao gồm phần chữ "Ninh Thuận" và hình, được thể hiện tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này.

## Điều 5. Sän phẩm, dịch ṿ̣ mang NHCN

Sản phấm, dịch vụ mang NHCN là các sán phấm, dịch vụ được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này. Trong dó:

1. Các sản phấm tươi. sống phải có nguồn gốc từ tinh Ninh Thuận;
2. Các sản phâm chế biến phaii được lấy từ nguồn nguyên liệu đà nêu tại khoản 1, diều này;
3. Các dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm ở nhóm 35 trong Phụ lục 02 phải là mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu cho các sản phẩm đã nêu tại khoản 1 và khoản 2 , điều này.

## Điều 6. Diều kiện được cấp quyền sử dụng NHCN

Các tố chức và cá nhân trên địa bàn tinh Ninh Thuận có nhu cầu sử dụng NHCN phaii đáp úng đầy đủ các điều kiện:

1. Có hoạt động sán xuất hoặc kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các sản phấm, dịch vụ phải nằm trong Phụ lục 02 và đáp ưng các tiêu chí chứng nhận tại điều 7 cuia quy chế này.
2. Dảm bảo đư diều kiện sản xuất và kinh doanh sản phấm theo quy định cuia pháp luật.
3. Có hồ sơ dề nghị cấp quyền sử dụng NHCN theo quy định.
4. Có cam kêt tuân thư các quy định của Quy chế này.
5. Dóng phi cấp quyè̀n sự dụng và các khoan phí khác theo quy định (nếu có).

## Điều 7. Tiêu chí chứng nhận

Các sán phầm, dịch vụ mang NHCN phải là các sản phấm, dịch vụ được liệt kê chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này và đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí nguồn gốc:
a) Các sản phẩm tươi, sống phải có nguồn gốc từ tinh Ninh Thuận;
b) Các sản phẩm chế biến phải được lấy từ nguồn nguyên liệu đã nêu tại điểm a) khoản 1 , điều này;
c) Các dịch vụ mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm ở nhóm 35 trong Phụ lục 02 phải là mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu cho các sản phẩm đà nêu tại diểm a) và điểm b) khoán 1 , diều này.

## 2. Tiêu chí khác:

Các sản phấm, dịch vụ nói trên phái thuộc một (01) trong hai (02) trường hợp sau:
a) Phải là sản phấm OCOP Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá, công nhận đạt bốn (04) sao hoặc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đạt năm (05) sao theo quy dịnh.

Hoặc:
b) Phải là sản phâm dặc thù cúa tính Ninh Thuận đã đạt được các tiêu chí về sản phẩm đặc thù của tỉnh theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt danh mục 12 sán phẩm đặc thù Ninh Thuận giai doạn 2018-2020 và sann phẩm tiềm năng huớng dến sann phẩm đặc thù.

## Diều 8 . Phương pháp chứng nhận

Phương pháp chứng nhận thông qua thầm dịnh, đánh giá hồ sơ yêu cầu cấp quyền sử dụng NHCN. Việc dảnh giá được thụ̣c hiện bởi Chu sở hữu NHCN.

## Điều 9. Hồ so đề nghị, trình tụ̂ thủ tục, thẩm quyền cấp quyền sử dụng NHCN

1. Hồ sơ đề nghị̣ cấp quyền sử dụng NHCN, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN (Phụ lục 03);
b) Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp....
c) Chứng minh sán phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (thông qua việc truy xuất nguồn gốc).
d) Tải liệu chứng minh san phấm đặc thư, sann phầm OCOP dạt tiêu chuấn.
e) Cam kết thực hiện dúng Quy chế quàn lỵ́ và sử dụng NHCN;
f) Các tài liệu khác (nếu có):
g) Phí cấp quyền sử dụng (nếu có).
2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp quyền sử dụng NHCN :
a) Tồ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng NHCN gưi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều này, cho chư sở hữu NHCN.
b) Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ng̣ày nhận đơn dăng ký hợp lệ cua các tố chức, cá nhân, chư sở hữu NHCN phai tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sơ cua tó chức, cá nhân theo đúng quy dịnh.
c) Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Chủ sở hữu NHCN phải ra quyết định cấp hoặc không cấp quyển sử dụng NHCN. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

## Điều 10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN bao gồm các nội dung;

- Tên, địa chỉ của tố chức và cá nhân được cấp quyền sử dụng;
- Diện thoại, fax, email (nếu có);
- Loại hình sản phẩm, dịch vụ được cấp quyền sử dụng;
- Thơoi hạn sử dụng giấy chíng nhận quyền sử dụng NHCN:
- Quyền và nghĩa vụ của tố chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng;
- Ký và đóng dấu bởi chủ sơ hữu NHCN;
- Các nội dung khác, nếu có.

2. Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN được làm thành một (01) bản chính trao cho tổ chức, cá nhân. Chư sở hữu NHCN mở sổ theo dõi cấp và thu hồi quyền sử dụng.

Trường hợp dề nghị cấp bản sao, Chư sở hữu NHCN sẽ làm thủ tục cấp và người đề nghị phải nộp phí theo quy định (nếu có).
3. Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN có thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày ký.
4. Gia hạn/cấp lại quyè̀n sử dụng NIICN.

- Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hết thời hạn mà không vi phạm Quy chế trong quá trình sứ dụng thi tô chức, cá nhân chỉ cần làm đơn xin gia hạn và dóng lệ phí theo quy dịnh thi chư sở hữu NIICN có trách nhiệm làm thư tục gia hạn.
- Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm và bị thu hồi quyền sứ dụng thì phai sau thời gian sáu (06) tháng kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lại như lần đầu.

CHU'ONG III

## KIÉM SOÁT SÜ' DỤNG NHÃN HIỆƯGUÚNG NHẠN

## Điều 11. Kiểm tra việc sử dụng NHCN

1. Chủ sở hữu NHCN định kỳ kiếm tra việc sư dụng NHCN của các tố chức, cả nhân dượe cấp quyền sự dụng. Việc kiêm tra dịnh kỳ không quá một (01) lần trong năm.
2. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ hoặc phát hiện việc sử dụng NHCN không đúng quy định, Chú sở hữu NHCN có quyền kiểm tra dột xuất việc thực hiện các quy định về sử dụng NHCN nêu tại Quy chế này hoặc các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

## Điều 12. Thu phí sư̈ dụng NHCN và việc sử dụng kinh phí

1. Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, phí gia hạn thường niên trong quá trinh sử dụng NHCN , do chú sở hữu NIICN quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
2. Kinh phí thu được sẽ quan lý, sử dụng đúng mục đich, đúng các quy dịnh hiẹ́n hành cua Nhà nước.

## CHUONG IV

## QUYĖN LƠI, NGHĨA VU CÜA CHÜ SÖ̉ HŨU, CÜA CÁC TỐ CHÚC VÀ CÁ NHÂN SỬ DỤNG NHÃN HIẸU CHÚNG NHẬN

## Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu NHCN

1. Đứng tên đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với NHCN. Có trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sưa đổi, bố sung và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ NHCN.
2. Ban hành các văn bản, biếu mẫu phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác NHCN và hướng dần các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện văn bản ban hành.
3. Cấp và thu hồi quyền sư dụng NHCN đối với các tô chức, cá nhân.
4. Quản lý, giám sát và kiểm tra dịnh ky̆̀, dột xuất việc sử dụng NHCN của tô chức, cá nhân, nhằm đam bảo cho việc sử dụng NHCN, đúng quy định, có hiệu qua.
5. Đình chỉ việc sử dụng NHCN trong trường hợp tô chứre, cá nhân không đáp ưng đủ các điều kiện sử dụng NHCN hoặc vi phạm quy định về nghĩa vụ sử dụng NHCN nêu tại Quy chế này.
6. Đề nghị các cơ quan có thâm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy dịnh cua pháp luật khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sơ hữu trí tuệ đối với NHCN.
7. Cung cấp đầy du thông tin cần thiết dến NHCN cho các tố chức, cá nhân liên quan sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổ chức các hoạt động quáng bá, phát triển và nâng cao uy tín cuia NHCN trong và ngoài nước.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sử dụng NHCN

1. Tố chức, cá nhân sứ dụng NHCN hoàn toàn bình dẳng về quyền lợi cùng như nghìa vụ liên quan đến NHCN.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN có quyền:

- Gắn NHCN trên biến hiệu (địa chỉ tên cơ sở sản xuất), cứa hàng, trụ sở và trên các phương tiện, tài liệu quáng bá, giấy tờ giao dịch liên quan được cấp quyên sứ dụng.
- Dược sứ dụng NHCN kèm với nhãn hiệu riêng, không dược sứ dụng NHCN làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm/dịch vụ̣ khác.
- Dược gắn NHCN trên sán phấm, bao bì sản phẩm theo dúng quy định của quy chế.
- Được cung cấp các tài liệu, biếu mầu về quán lý, sán xuất thương mại.
- Dược Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng NIICN, đurợc tham gia các chương trình quảng bá, phát triến NHCN trên các phương tiện truyền thông.
- Dược hưởng các lọi ích từ hoạt dộng chung cua Nhà nước, của chủ sở hữu NHCN liên quan đến hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
- Được quyền giám sát các hoạt dộng quản lý, khai thác sử dụng NHCN cua chủ sở hưưu NHCN và các hoạt động sử dụng nhãn hiệu cuaa các thành viên khác.
- Dược quyền tham gia, dề xuất các y̌̉ kiến liên quan dến quaan lý, sử dụng và khai thác NHCN .

3. Tổ chức, cá nhân dược cấp quyền sự dụng NIICN có ng̣hìa vụ:

- Phải sử dụng dúng và chính xác NHCN (gồm ca phần chữ và hình như mầu nhãn hiệu tại Phụ lục (01).
- Chi được sử dụng NHCN như Chủ sở hữu cho phép theo quy định của Quy chế này.
- Tuân thư các quy định cuaa Quy chế này và quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mang NHCN.
- Tố chức, cá nhân dược cấp quyền sự dụng không còn nhu cầu sử dụng NHCN có trách nhiệm thông báo dến cợ quan đà cấp quyền sử dụng, để làm các thư tục thu hồi quyền sử dụng.
- Duy tri và đảm bảo chất lượng sản phấm gắn NHCN. Chịu sụ̣ kiểm tra, giám sát cuia chú sở hữu NHCN theo nội dung quy dịnh tại Quy chế nảy.
- Nộp phí sử dụng và phí khác (nếu có).

4. Nghiêm cấm mọi hành vi sứ dụng, hình thức sử dụng NHCN làm sai lệch nhận thức, gây ành hường dến uy tín. hinh anh cuia NIICN. Mọi hinh, thức đưa thông tin sai lệch về NHCN hoặc lạm dụng NHCN gây nhầm lần cho người tiêu dùng sẽ bị xử lý theo quy định của Quy chể này và cua pháp luật.

## CHEONG V <br> CHÉ ĐỌ BÁO CÁO VÀ XỨLÝ VI PHẠM

## Điều 15. Chế độ báo cáo

Trong quá trînh sử dụng NHCN , tổ chức và cá nhân được cấp quyền sử dưng phải thực hiện nghiêm chính chế độ báo cáo định kỷ 6 tháng và hằng năm vể tỉnh hình, kết quả sử dụng NHCN và các kiến nghị, đề xuất nếu có.

## Điều 16. Hành vi vi phạm Quy chế

Các trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế sử dụng NHCN, bao gồm:

1. Sử dụng NHCN cho sản phấm mà chura/không được cấp quyền sử dụng.
2. Sử dụng NHCN cho sản phẩm/dịch vụ không đáp úng các quy định của quy ché nay nhăm mục dich lọi dụng uy tin cua nhãn hiệu.
3. Gắn NIICN lên trên bao bi san phấm không đúng với quy định tại Quy chế này hoặc quy định cua pháp luật.
4. Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc turơng tụ̣ với NHCN sau khi NHCN đã được bao hộ, làm cho người tiêu dùng hiểu sai nguồn gốc sản phẩm.
5. Tự ý chuyên giao quyền sứ dụng NHCN , chuyển giao tem nhãn cho người khác mà không được sụ̣ dồng ý của chủ sở hữu NHCN.
6. Không nộp lệ phí sử dụng NHCN.
7. Có hành vi khác làm ành hương đến uy tín, danh tiếng của NHCN.

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm. tố chức, cá nhân vi phạm có thể bị xứ lý theo một trong các hinh thức sau:

- Canh cáo.
- Thu hồi tem nhãn, bao bi dã sứ dụng sai mục dích.
- Dinh chi quyền sur dụng NHCN.
- Thu hồi quyền sứ dụng NHCN.
- Hoặc các hình thức khác theo quy định cua pháp luật.

2. Bất kỳ tố chức, cá nhân nào phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với NHCN này đều có quyền yêu cầu chu sở hữu NHCN tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế này, hoặc kiến nghị các cơ quan có thầm quyền xư lý hành vi xâm phạm theo quy dịnh cua pháp luật.
3. Mọi hành vi vi phạm quy chế phaii durợ xư lý kịp thời, công khai, binh đẳng theo đúng Quy chế và phaii được thông báo kết qua xử lý dến các tố chức, cá nhàn sư dụng NHCN đê biết.

## Điều 18. Giäi quyết khiếu nại, tố cáo

1. Trong quá trình thực hiện quy chế này, nếu có tranh chấp, bất đồng hoặc phát hiện có hành vi vi phạm, các thành viên có thể thực hiện việc khiếu nại, tố cáo với chư sở hữu hoặc cơ quan có thấm quyền theo quy định.
2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan dến sử dụng NHCN phai dược xem xét giải quyết trên cơ sở quy chế và pháp luật hiện hành.

## Điều 19. Tổ chức thụ̣c hiện

1. Sơ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tinh Ninh Thuận (chu sơ hữu NHCN) có trách chu trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy chế này.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phố biến nội dung quy chế này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết đế chấp hành, thực hiện.
3. Các cơ quan thông tin truyền thông và các Hội, đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, phố biến nội dung quy chế này để mọi tố chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thi các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn) đế kịp thời sưa đối, bồ sung cho phù hợp./.

PHU LUC 01
MẨU NHÃN HIỆU CHÚNG NHẬN


## PHUCLUC 02

## DANH MỤC SẢN PHÄM, D!̣CH VỤ MANG NHÃN HIỆU CHÚNG NHẠ̇N

Nhóm 03: Nước rưa chén từ nha đam.
Nhóm 21: Đồ gốm sứ thủ công (cụ thể là: bát; dĩa; chậu hoa) (tất cả thuộc nhóm này).

Nhóm 24: Vải thổ cẩm (thuộc nhóm này).
Nhóm 25: Quần áo bằng vải thổ cẩm; mũ (nón) bằng vải thổ cẩm.
Nhóm 29: Nước mắm: tỏi khô: thịt dê turơi: thịt dê đã được bảo quản; sũa dê; măng tây muối chua; măng tây đóng hộp; măng tây sấy khô; thạch nha đam; mứt nha dam; nha dam muối chua; rong sụn khô; thịt cưru tươi sống; thịt cừu dông lạnh (tất ca thuộe nhơm này).

Nhóm 30: Trà túi lọc từ măng tây.
Nhóm 31: Tơi turơi; dộng vật sống (cụ thê là: dê giống; dê thịt; cừu giống; cừu thịt); măng tây tươ; qua táo turơ; quà nho turoi.

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quang cáo và xuất nhập khấu các sản phẩm: Nước rửa chén từ nha đam, Đồ gốm sứ thủ công (cụ thể là: bát, đĩa, chậu hoa), Vải thổ cẩm, Quần áo bằng vải thổ cẩm, mũ (nón) bẳng vải thổ cẩm, Nước mắm, tỏi khô, thịt dê tươi, thịt dê đã được bảo quán, sữa dê, măng tây muối chua, măng tây đóng hộp, măng tây sấy khô, thạch nha đam, mút nha đam, nha đam muối chua. rong sụn khô. thịt cì̛u tươi sống. thịt cừu dông lạnh, Trà túi lọc từ măng tây, Tỏi turơi, dộng vật sống (cụ thê là: dê giống, dê thịt, cừu giống, cừu thịt), mãng tây tươ, qua táo tươ và qua nho turoi.

## PHU LUC 03

MĀU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁP GIẢY CHÚNG NHẠN
QUYĖN SÜ DỤNG NHCN NINH THUẠAN

# CỌNG HÒA XÃ HỌ̀I CHỦ NGHĨA VIẸT NAM <br> Độc lập - Tư do - Hạnh phúc <br> ĐƠN XIN CÁP GIÁY CHÚNG NHẬN QUYĖN SÜ" DỤNG NHCN "NINH THUẬN" 

## Kính gưri: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận

1. Tên tố chức, cá nhân:
2. Địa chi trụ sở chính:
3. Điện thoại cố định: $\qquad$ Điện thoại di động:
4. Fax: $\qquad$ 5. Email: $\qquad$
Website: $\qquad$
5. Sản phấm cua chúng tôi đề ng̣hị sử dụng NHCN "Ninh Thuận" đã được công nhận đạt $\qquad$ tại Quyết định số. $\qquad$ ngày $\qquad$ tháng ....năm của UBND tinh Ninh Thuận.
Sau khi nghiên cứu Quy chế quán lý và sử dụng NHCN "Ninh Thuận", tôi nộp đơn này xin:

- Được cấp quyền sử dụng NHCN "Ninh Thuận".
- Cam kết chấp hành đúng Quy ché quán lý và sử dụng NHCN "Ninh Thuận". Hồ sơ đính kèm gồm:
nģall...... tháng ... năm......
(Kí, ghi röho và tên)

