# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบ 

๑．ขอบข่าย

๑．๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมข้าวเกรียบพร้อมบริโภค และข้าวเกรียบดิบที่ต้องนำไปทอดก่อน บริโภค

๒．บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณท์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒．๑ ข้าวเกรียบ หมายถึง อาหารว่งชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก อาจมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ หรือผัก หรือผลไม้ เช่น ปลา กุ้ง ฟักทอง เผือก งาดำ งาขาว บดผสมให้เช้ากับเครื่องปรุงรส แล้วทำให้เป็นรูป ทรงตามต้องการ นึ่งให้สุก ตัดให้เป็นแผ่นบงงๆ นำไปทำให้แห้งด้วยแสงแดดหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมอาจทอด ก่อนบรรจุหรือไม่ก็ได้

## ๓．ชนิด

๓．๑ ข้าวเกรียบ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๓．๑．๑ ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค
๓．๑．๒ ข้าวเกรียบดิบ

๔．คุณลักษณะที่ต้องการ
๔．๓ ลักษณะทั่วไป
๔．๑．๑ ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ มีการพองตัวดีและสม่่าเสมอ ไม่มีชิ้นที่ไหม้เกรียม อาจแตกหักได้เล็กน้อย
๔．๑．๒ ข้าวเกรียบดิบ ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ อาจแตกหักได้เล็กน้อย
๔．๒ สี
ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้และสม่ำเสมอ

มผช．๑๐ル ノఅ๕゙モ

๔．๓ กลิ่นรส
ต้องมีกลิ่นรสเฉพาะของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน เมื่อตรวจสอบโดยวิธ์ให้คะแนนตามข้อ ๙．๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า $๓$ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔．๔ สิ่งแปลกปลอม
ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว์ เช่น แมลง หนู นก
๔．๕ ความชี้น
๔．๕．๑ ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องไม่เกินร้อยละ ๔．๐ โดยน้ำหนัก
๔．๕．๒ ข้าวเกรียบดิบ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๒ โดยน้ำหนัก
๔．อ ค่าเพอร์ออกไชด์（เฉพาะข้าวเกรียบพร้อมบริโภค）
ต้องไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไชต์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม
๔．๗）วัตถุเจือปนอาหาร
๔．（๗）．๑ ห้ามใช้วัตถุกันเสีย และสีผสมอาหารทุกชนิด
๔．๗．๒ บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล และบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่ เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
๔．๘ จุลินทรีย์
๔．๘．๑ จำนวนจุลินทรียี้ั้งหมด ต้องไม่เกิน $๑ \times ๑ 0^{\star}$ โคโลนีต่อต้วอย่าง $๑$ กรัม
๔．๘．๒ เอสเซอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า $๓$ ต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๔．๘．๓ สตาิิโลค็อกคัส ออเรียส
๔．๘．๓．๑ ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องไม่พบในตัวอย่าง $0 . ๑$ กรัม
๔．๘．๓．๒ ข้าวเกรียบดิบ ต้องน้อยกว่า ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๔．๘．๔ รา ต้องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑กรัม

## ๕．สุขลักษณะ

๕．๑ สุขลักษณะในการทำข้าวเกรียบ ให้เป็นไปตามคำแนะนำตามภาคผนวก ก．

## ๖．การบรรจุ

๖．๑ ให้บรรจุข้าวเกรียบในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย สามารถป้องกันความชื้นและการปนเปื้อน จากสิ่งสกปรกภายนอกได้
๖．๒ น้ำหนักสุทธิของข้าวเกรียบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

## ๗．เครื่องหมายและฉลาก

๗．๑ ที่ภาชนะบรรจุ้าวเกรียบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
（๑）ชื่อเรียกผลิตภัณท์ เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบเผือก
（๒）น้ำหนักสุทธิ
（๓）วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า＂ควรบริโภคก่อน（วัน เดือน ปี）＂
（๔）ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จตทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## ๘．การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๘．๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ข้าวเกรียบชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลา เดียวกัน
๘．๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
๘．๒．๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ ฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน $๓$ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔．๔ ข้อ ๖．และข้อ ๗．จึงจะถือว่าข้าวเกรียบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณท์ที่ กำหนด
๘．๒．๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่าน การทดสอบตามข้อ ๘．๒．๑ แล้ว จำนวน $๓$ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้อง เป็นไปตามข้อ ๔．๑ ถึงข้อ ๔．๓ จึงจะถือว่าข้าวเกรียบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณท์ที่กำหนด
๘．๒．๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้น ค่าเพอร์ออกไชด์ วัตถุเจือปนอาหาร และจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่งโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๔ หน่วยภาชนะบรรจุ นำมาทำเป็น ตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔．๕ ถึงข้อ ๔．๘ จึงจะถือว่าข้าวเกรียบ รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๘．๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างข้าวเกรียบต้องเป็นไปตามข้อ ๘．๒๑．๑ ข้อ ๘．เ．๒ และข้อ ๘．๒．๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าข้าวเกรียบรุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณท์ชุมชนนี้

## ๙．การทดสอบ

๙．๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส
๙．๑．๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบต้วยผู้ที่มีความชัานาญในการตรวจสอบข้าวเกรียบอย่างน้อย ๕ คน
แต่ละคนจะแยกกันตรวจเละให้ดะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ วางตัวอย่างข้าวเกรียบในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม ในกรณีข้าวเกรียบดิบ ให้นำตัวอย่างไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจนพองกรอบแล้วชิม
๙.๑.๓ หลักเกณท์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(ข้อ ๙.๑.๓)

| ลักษณะ ที่ตรวจสอบ | เกณท์ที่กำหนด | ระดับการตัดสิน (คะแนน) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ดีมาก | ดี | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |
| ลักษณะทั่วไป | ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ มีการพองตัวดีและสม่ำเสมอ ไม่มีชิ้นที่ ไหม้เกรียม อาจแตกหักได้เล็กน้อย | ๔ | ๓ | ${ }^{\text {® }}$ | ${ }^{\text {a }}$ |
|  | ข้าวเกรียบดิบ ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ อาจ แตกหักได้เล็กน้อย | ๔ | ๓ | $\bullet$ | ๑ |
| สี | ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และสม่ำเสมอ | ๔ | ๓ | ๒ | ๑ |
| กลิ่นรส | ต้องมีกลิ่นรสเฉพาะของส่วนประกอบที่ใช้ และ ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน | $\varkappa$ | $\cdots$ | ๒ | の |

๙.เ๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ
๙.๓ การทดสอบความชี้นและวัตถุเจือปนอาหาร

ให้ใช้ว่ธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
๙.๔ การทดสอบค่าเพอร์ออกไซด์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม IUPAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
๙. ๕ั การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
๙.๖ การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

## ภาคผนวก ก.

## สุขลักษณะ

(ข้อ ๕.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทำ
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้ำขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่น เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกำจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทำมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงรักษา การทำ ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทำ ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ทำความสะอาด และช่อม แซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทำออกเป็นสัดส่วน ไม่อยู่ใกล้ห้องสุขา ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับ การทำอยู่ในบริเวณที่ทำ
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำ
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทำที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทำจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ล้างทำความ สะอาดได้ง่าย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ติดตั้งได้ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทำ
ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำ สะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรือทำความสะอาดก่อนนำไปใช้
ก.๓.๒ การทำ การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ง ให้มีการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของ ผลิตภัณฑ์
ก.๔ การสุขาภิบาล การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด
ก.๔.๑ น้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ทำ เป็นน้ำสะอาดและมีปริมาณ เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำเชื้อ แมลงและฝุ่นผง ไม่ให้เข้าในบริเวณที่ทำตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกำจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ำทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับลงสู่ผลิตภัณท์
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาด และใช้กำจัดสัตว์นำเชื้อและแมลง ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ แยกจากบริเวณที่ทำ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทำ
ผู้ทำทุกคน ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้าคลุมผมเพื่อป้องกันไม่ให้ เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณท์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก

