**2**. **Thủ tục Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn.**

- **Trình tự thực hiện:**

+ Bước 1: Doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính Tổng Hợp - Chi cục Phát triển nông thôn, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến (nếu có)*.*

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế hợp tác.

+ Bước 2: Trong thời hạn **02 ngày** làm việc, Cán bộ phòng Kinh tế hợp tác dự thảo văn bản tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

+ Bước 3: Trong thời hạn **01 ngày** làm việc, Lãnh đạo chi cục xem xét duyệt hồ sơ trình Sở.

+ Bước 4: Trong thời hạn **02 ngày** làm việc lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét văn bản dự thảo của Chi cục trình và ký ban hành để gởi đến các địa phương có ý kiến về chủ trương xây dựng phương án cánh đồng lớn của Doanh nghiệp.

+ Bước 5: Trong thời hạn **05 ngày** làm việc, sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện có ý kiến phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)

+ Bước 6: Trong thời hạn 4,5 **ngày** làm việc, sau khi có thông tin phản hồi của địa phương, cán bộ phòng Kinh tế hợp tác Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đến doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân (Phòng hành chính tổng hợp nhận văn bản phản hồi và chuyển cho phòng Kinh tế hợp tác trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Phòng Kinh tế hợp tác dự thảo văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Chi cục xem xét trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký văn bản trong thời hạn 01 ngày làm việc).

- **Cách thức thực hiện**: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

- **Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ;**

+ Thành phần hồ sơ:

1)Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (phụ lục II, Thông tư số 15/2014/TT- BNNPTNT).

2)Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (ban hành kèm theo Quyết định 2333/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh An Giang).

+ Số lượng hồ sơ: 2 bộ (trong đó có ít nhất 01 bản gốc)

- **Thời gian giải quyết:** Mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

**- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Tổ chức.

**- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:**

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện:Chi cục Phát triển nông thôn.

+ Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện nơi dự kiến xây dựng cánh đồng lớn.

**- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.

**- Phí, Lệ phí:** Không

**- Tên mẫu đơn, tờ khai:**

+ Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự ánhoặc Phương án cánh đồng lớn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPNT).

*+* Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (ban hành kèm theo Quyết định 2333/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh An Giang).

- **Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:**

Việc chấp thuận Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

1. Tiêu chí bắt buộc:

a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác có liên quan.

b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

**c**) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được ký kết thông qua hợp đồng, sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân (thông qua Tổ hợp tác).

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân (thông qua Tổ hợp tác).

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức hợp pháp đại diện cho nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa tổ chức hợp pháp đại diện cho nông dân với nông dân (thông qua Tổ hợp tác).

**d**) Áp dụng kỹ thuật canh tác “1 Phải 5 Giảm”.

**e**) Quy mô diện tích: Trong giai đoạn 2015-2017, vùng cánh đồng lớn có diện tích tối thiểu 50 ha liền canh chỉ được gieo từ 01 đến 02 loại giống trong vụ. Sau giai đoạn 2015-2017, diện tích cánh đồng lớn sẽ được điều chỉnh quy mô diện tích tăng dần để đến năm 2020 xây dựng cánh đồng lớn có diện tích tối thiểu 300 ha liền canh.

2. Tiêu chí khuyến khích:

a) Vùng cánh đồng lớn phải có hệ thống cụm kho, máy sấy, giao thông nội đồng, thuỷ lợi, điện sản xuất đủ và thuận tiện cho việc sản xuất, vận chuyển, tập kết, phân phối nông sản, hàng hoá; Các công trình khác (nếu có) đáp ứng yêu cầu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong vùng cánh đồng lớn.

b) Tổ chức sản xuất áp dụng cơ giới hoá và quản lý sản xuất theo hướng GAP (như VietGAP, GlobalGAP, hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác).

- **Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngàỵ 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

+ Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định sô 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

+ Quyết định 906/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014;

+ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang; Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Tiêu chí cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang;

+ Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành hợp đồng mẫu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

**Phụ lục II**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG**

**DỰ ÁN HOẶC PHƯƠNG ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT**  …………………………..  Số: / | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *................, ngày tháng năm 20….* |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG**

**DỰ ÁN HOẶC PHƯƠNG ÁN CẢNH ĐỒNG LỚN**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh…….

Căn cứ Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định sô 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ vào Quyết định số………/QĐ-UBND ngày….tháng.... năm ….. của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn ………

…………….kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét và chấp thuận chủ trương xây dựng cánh đồng lớn tại xã………..huyện………..tỉnh………....., với các nội dung như sau:

1. Tên Dự án (Phương án): Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn………………………………... 2. Cơ quan xây dựng:

Doanh nghiệp/tổ chức đại diện của nông dân ………………………

3. Đối tác tham gia: *(Ghi rõ các đối tác tham gia là những tổ chức cá nhân, sau này sẽ tham gia ký các hợp đồng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn)*

……………………………………………………………………………

4. Mục tiêu: *(Bao gồm các mục tiêu như nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất và thu nhập của các đối tác tham gia; Bảo đảm ổn định nguyên liệu cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; nâng cao chất lượng nông sản và những mục tiêu khác)*

……………………………………………………………………………

5. Nội dung và quy mô:

……………………………………………………………………………

6. Địa điểm triển khai *(Ghi rõ tên các xã, huyện dự kiến xây dựng cánh đồng* l*ớn)*

……………………………………………………………………………

1. Kinh phí đầu tư *(dự kiến):*

……………………………………………………………………………

8. Nguồn vốn *(các nguồn của doanh nghiệp đầu tư, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác):*

……………………………………………………………………………

……………….đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cánh lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ…………..để………………..làm căn cứ thực hiện./.

**GIÁM ĐỐC/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**HỢP ĐỒNG**

**LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN**

Số:......./20...../HĐSXTT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)*

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ biên bản cử đại diện nhóm hộ nông dân ngày.....tháng.......năm...... tại..........;

Hôm nay, ngày……...tháng năm……...tại......……....…, chúng tôi gồm:

**BÊN A: DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC** **ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN**

Địa chỉ trụ sở giao dịch:.........................................................................

Điện thoại:………….Fax:……...........Di động:...........................................

Tài khoản số: ……………………Mở tại ngân hàng:..................................

Mã số thuế doanh nghiệp: ……………………………............................

Đại diện bởi ông (bà):.............................................Chức vụ:.......................

(Giấy ủy quyền số:........., viết ngày.....tháng.....năm bởi ông (bà):........Chức vụ:..........ký (nếu có)).

**BÊN B: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN/NÔNG DÂN**

Đại diện cho.......nông dân có tên trong danh sách kèm theo hợp đồng này.

Do ông (bà) :……………………Chức vụ:………………. làm đại diện.

CMND số:..…………….ngày cấp……………….nơi cấp……..….........

Địa chỉ: …………………………………………….………………………

Điện thoại:. ........................Fax:..................... Di động: .............................

Tài khoản số:………………………Mở tại ngân hàng:.............................

Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời hạn................năm (vụ), với các nội dung sau:

**Điều 1.** **Nội dung hợp đồng**

Bên A cam kết đầu tư và tiêu thụ sản phẩm do bên B sản xuất. Bên B cam kết sản xuất và bán sản phẩm cho bên A trong thời gian sản xuất: từ ngày.........tháng..........năm...............đến ngày...........tháng.............năm................

- Loại giống:..................................................

- Diện tích sản xuất:......................................

- Sản lượng dự kiến:......................................

- Địa điểm thực hiện tại:...................................

**Điều 2. Trách nhiệm của hai bên**

**1. Trách nhiệm của bên A**

Bên A cung cấp (bán ghi nợ/ứng trước) giống và vật tư nông nghiệp để bên B sản xuất, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên sản phẩm** | **Số lượng (tấn)** | **Đơn giá (đồng/tấn)** | **Thành tiền (đồng)** |
| 1 | Lúa giống |  |  |  |
| 2 | Phân bón |  |  |  |
| 3 | Thuốc trừ sâu |  |  |  |
| .... | ......... |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |

Trong trường hợp, nếu bên B tự mua giống và vật tư nông nghiệp, phải là loại đạt tiêu chuẩn, chất lượng, được sự chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải thông báo cho bên A biết.

**2. Trách nhiệm của bên B**

**-** Bên B cam kết bán sản phẩm cho bên A.

**-** Số lượng sản phẩm tạm tính: **(1)**............................................................kg.

*((1) Sản lượng sản phẩm được hai bên xác định cụ thể tuỳ vào năng suất và sản lượng tại thời điểm thu hoạch)*

**-** Quy cách, chất lượng, phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm *(do hai bên đã thoả thuận):*

+ Độ ẩm:……………………….

+ Tạp chất:……………………..

+ Dư lượng hoá chất tối đa trong sản phẩm:……………………………..

+…………………………………………….

**Điều 3. Giá cả, phương thức thanh toán**

1. **Sản phẩm do bên A cung cấp cho bên B**

- Giá cả:……………………………………………………………………

- Phương thức thanh toán:…………………………………………………

- Thời hạn thanh toán và địa điểm giao nhận hàng:……………………..

**2. Sản phẩm hàng hoá do bên B bán cho bên A**

-Giá cả và cách xác định giá**:**…………**(2)**………………………………

*((2)* *Áp dụng giá sàn, giá cố định hoặc giá thị trường tại thời điểm thu mua , hoặc thỏa thuận khác giữa hai bên. Nêu rõ phương thức tính giá, cách xác định giá thu mua)*

- Trước ngày thu hoạch 5**-**7 ngày, hai bên xác định giá thu mua *(chốt giá).* Đến ngày thu hoạch nếu giá tăng hay giảm so với giá thu mua đã xác định thì hai bên chia sẻ phần chênh lệch giá theo tỷ lệ….% *(ví dụ 50%-50%).*

- Phương thức và thời điểm thanh toán: Bên A thanh toán tiền mua sản phẩm cho bên B bằng tiền mặt sau khi trừ đi các khoản tiền vật tư nông nghiệp do bên B ứng trước cho bên A để sản xuất (nếu có) vào ngày…..tháng ……năm…., tại……………………….**(3)**

*((3) Cách xác định ngày, do hai bên thoả thuận, nếu áp dụng hình thức thanh toán khác phải nêu rõ)*

- Thời gian và địa điểm giao nhận hàng: Bên B giao hàng cho bên A vào ngày………..tháng……….năm………,tại…………

**3.** Hai bên giao và nhận giống, vật tư nông nghiệp, sản phẩm hàng hoá phải lập biên bản giao, nhận, xác nhận rõ số lượng, đơn giá, thành tiền, có chữ ký, họ tên của người giao và người nhận của hai bên. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

**Điều 4. Thời gian, địa điểm thu mua**

Căn cứ vào thời điểm thu hoạch, bên A thông báo thời gian, địa điểm thu mua sản phẩm cho bên B trước khi thu hoạch ít nhất………ngày.

**Điều 5. Chi phí vận chuyển và bốc xếp**

- Chi phí vận chuyển, bốc xếp giống và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất do bên ……..chịu.

- Chi phí vận chuyển và bốc xếp sản phẩm hàng thu mua do bên……….chịu.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A**

- Trong trường hợp, ngoài các giống và vật tư nông nghiệp do bên A cung cấp cho bên B theo quy định tại Điều 1, nếu bên B có nhu cầu, bên A sẽ giới thiệu các doanh nghiệp khác cung cấp về giống và vật tư nông nghiệp cho bên B.

- Đảm bảo cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và thời hạn đã cam kết.

- Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa đúng theo quy cách, tiêu chuẩn và số lượng thực tế như đã cam kết ban đầu.

- Phối hợp với bên B tổ chức các biện pháp thu mua theo thời gian, địa điểm thu hoạch theo thoả thuận giữa các bên.

-Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hướng dẫn cho bên B/các hộ dân trực tiếp canh tác.

- Cung cấp bao bì đựng………cho bên B *(nếu có yêu cầu)* sau khi đạt được thỏa thuận mua bán giữa hai bên.

- Kiểm tra quy cách, tiêu chuẩn hàng hoá thu mua.

- Thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền mua hàng hoá cho bên B.

**Điều 7**. **Quyền và nghĩa vụ của bên B.**

- Phải tuân thủ các quy trình canh tác theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của bên A và những trường hợp khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

- Sử dụng giống và vật tư nông nghiệp (phân bón thuốc bảo vệ thực vật) theo yêu cầu của bên A *(nếu có)*.

- Cung cấp cho bên A các thông tin về quy trình canh tác, sử dụng giống và các loại thuốc bảo vệ thực vật, thời gian thu hoạch, địa điểm giao hàng.

-Lập danh sách các hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất trong cánh đồng lớn *(có biên bản làm việc hoặc hợp đồng*).

- Bán sản phẩm hàng hóa cho bên A đúng theo quy cách, tiêu chuẩn và số lượng thực tế như đã cam kết ban đầu.

- Phối hợp với bên A tổ chức các biện pháp thu mua theo thời gian, địa điểm thu hoạch theo sự thoả thuận giữa các bên.

- Nhận tiền bán sản phẩm hàng hoá của bên A trả sau khi trừ đi các khoản giống và vật tư nông nghiệp do bên A ứng trước *(nếu có).*

**Điều 8**. **Xử lý vi phạm hợp đồng**

- Nếu bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên A phải bồi thường tất cả các chi phí ban đầu do bên B đầu tư sản xuất và các chi phí khác có liên quan. **(4)**

- Nếu bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên B phải bồi thường tất cả các chi phí ban đầu do bên A đầu tư sản xuất và các chi phí khác có liên quan. **(4)**

*((4) Chi phí bồi thường do hai bên xác định và thoả thuận thống nhất).*

**Điều 9**. **Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng**

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

**Điều 10. Điều kiện thoả thuận khác**

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên B hoàn thành tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng, bên A sẽ thực hiện việc khen thưởng hoặc trích tỷ lệ phần trăm (%) hoa hồng cho bên B theo sự thoả thuận giữa hai bên (nếu có).

**Điều 11. Điều khoản chung**

1. Sau khi đã đọc hợp đồng, hai bên đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng, công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này và cùng ký tên vào hợp đồng này.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm được hai bên ký tên.

3. Mọi sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi được sự thỏa thuận của các bên và lập thành biên bản có chữ ký của các bên xác nhận.

Hợp đồng này được làm thành …….bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ……..bản./.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (B)**  **(Chữ ký/điểm chỉ**  **và ghi rõ họ tên)**  **…………..** | **ĐẠI DIỆN BÊN MUA (A)**  **(Ký tên và đóng dấu)**  **………………..** |
| **Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch**  Ngày …… tháng ……. năm ……. (Bằng chữ ……………………………). Tại ………………………………………… (4). [Tôi (5) ……………………………..,](http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Nghi-dinh-23-2015-ND-CP-ap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-chung-thuc-hop-dong-266857.aspx#bookmark1) là (6) ………………………  Chứng thực  - Hợp đồng ……………………………… (7) được giao kết giữa:  Bên A: Ông/bà: ……………………………………………………….  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số………………………….  Bên B: Ông/bà:………………………………………………………..  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số………………………….  - Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng, giao dịch.  - Tại thời điểm chứng thực, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và đã ký/điểm chỉ (8) vào hợp đồng, giao dịch này trước mặt tôi.  Hợp đồng này được lập thành………bản chính (mỗi bản chính gồm…….tờ, ……....trang), cấp cho:  + ………………….bản chính;  + ………………….bản chính;  Lưu tại UBND xã, phường, thị trấn 01 (một) bản chính.  Số chứng thực…………. quyển số………..(1) - SCT/HĐ,GD  Ngày ………… tháng ………. năm ………….  Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) | |
| *Chú thích:*  - (1) Ghi theo thông tin đã ghi tại bìa sổ chứng thực (ví dụ: 01/2015).  - (2) Nếu thực hiện tại UBND cấp xã thì Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND ký, đóng dấu UBND cấp xã.  - (3) Nếu là Giấy chứng minh nhân dân thì gạch ngang Hộ chiếu, nếu là Hộ chiếu thì gạch ngang cụm từ Giấy chứng minh nhân dân.  - (4) Ghi rõ địa điểm thực hiện chứng thực (ví dụ: UBND xã A, huyện B); chỉ cần ghi giờ, phút trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở.  - (5) Ghi rõ họ và tên của Người thực hiện chứng thực.  - (6) Ghi rõ chức danh của người thực hiện chứng thực, kèm theo tên cơ quan thực hiện chứng thực (ví dụ: Chủ tịch UBND xã A, huyện B, tỉnh C).  - (7) Ghi rõ tên của hợp đồng, giao dịch được chứng thực.  - (8) Nếu ký thì gạch ngang cụm từ “điểm chỉ”, nếu điểm chỉ thì gạch ngang từ “ký”. | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ**

**HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN**

Số: ………/20...../BBNTHĐSXTT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)*

**-** Căn cứ Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ...........số /....../20...../HĐSXTT ký ngày ......./....../20......giữa......*(*doanh nghiệp/tổ chức đại diện của nông dân)........và.......(tổ chức đại diện của nông dân/nông dân)......;

*- ...................*

Hôm nay, ngày……tháng……năm 20…tại ........……, chúng tôi gồm:

**BÊN A: DOANH NGHIỆP**/**TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN**

Địa chỉ trụ sở giao dịch:….……………… ………………..........

Điện thoại:………….Fax: ……........... Di động:........................

Tài khoản số:…………………Mở tại ngân hàng:...............................

Mã số thuế doanh nghiệp:…… ………………………………….....

Đại diện bởi ông (bà):……………………………Chức vụ:.................

(Giấy uỷ quyền số:...................., viết ngày ......tháng.......năm bởi ông (bà):..................................................Chức vụ:.......................ký (nếu có))

**BÊN B: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN/NÔNG DÂN**

Đại diện cho.......nông dân có tên trong danh sách kèm theo biên bản này.

Do ông (bà) :…………………… Chức vụ:………………. làm đại diện.

CMND số:..…………….ngày cấp……………….nơi cấp……..….........

Địa chỉ: …………………………….………………………

Điện thoại:. ........................ Fax: ..................... Di động: ...............

Tài khoản số……………………Mở tại ngân hàng:.............................

Hai bên thống nhất ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ ............. số......./....../20......./HĐSXTT ký ngày ..../..../20... với nội dung sau:

**Điều 1. Kết quả thực hiện hợp đồng**

Hai bên đã thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của hợp đồng, cụ thể như sau:

**1.** Trong vụ (năm)...................................Bên A đã cung cấp cho Bên B:

- Giống:.....................................................

- Phân bón:................................................

- Thuốc BVTV:.........................................

- Tổng giá trị (thành tiền):.........................

**2.** Trong vụ (năm)................................... Bên B sản xuất và bán cho bên A (đồng ý mua):

- Lúa.....(loại giống):...........................

- Phân bón:........................................

- Diện tích sản xuất:........................ha

- Sản lượng:....................................tấn

- Tổng giá trị (thành tiền):...................

**3.** Bên A đã thanh toán cho bên B (sau khi đã trừ số nợ.....................đồng), *(trong trường hợp Bên A có bán ghi nợ cho Bên B):*

Tổng số tiền:…………………., trong đó:

- Tiền mặt:...............................................

- Chuyển khoản:…………………………

**Điều 2. Xử lý sản phẩm hàng hoá không thu mua**

Số sản phẩm do Bên A không thu mua cho Bên B (hoặc do Bên B không bán cho bên A):

- Sản lượng:…………………….tấn.

- Lý do:…………………………….

- Cách xử lý:……………………….

**Điều 3. Điều khoản chung**

**1.** Hai bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng đã ký.

**2.** Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số...../20.../HĐSXTT ký ngày ....../....../20....... Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, hai bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này.

Biên bản được lập thành…..….bản, mỗi bên giữ……..bản có giá trị như nhau./.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (B)**  **(Chữ ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)**  ………… | **ĐẠI DIỆN BÊN MUA (A)**  **(Ký tên và đóng dấu)**  ………………. |

**Lời chứng chứng thực chữ ký**

1) Lời chứng chứng thực chữ ký của một người trong một giấy tờ, văn bản

Ngày …….. tháng ……. năm …….

(Bằng chữ ………………………………………………)

Tại ……………………………… (4), [….. giờ …... phút. Tôi (5) ……………………..,](http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Nghi-dinh-23-2015-ND-CP-ap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-chung-thuc-hop-dong-266857.aspx#bookmark1) là (6)…………………………...

Chứng thực

Ông/bà ……………Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…..…….., cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) - SCT/CK, CĐ

Ngày ………… tháng ………. năm ………….

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (2)

2) Lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong một giấy tờ, văn bản

Ngày ………… tháng ………. năm ………….

(Bằng chữ ……………………………………………)

Tại ………………………………………… (4), [….. giờ…..….. phút. Tôi (5)………………………………..,](http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Nghi-dinh-23-2015-ND-CP-ap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-chung-thuc-hop-dong-266857.aspx#bookmark1) là (6) ………………

Chứng thực

Các ông/bà có tên sau đây:

Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…......,

Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…......,

Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số….....,

……………………………………………………………………………

- Các ông/bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực……………. quyển số…………. (1) - SCT/CK, ĐC

Ngày …………tháng………. năm………….

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2)