**Ngày kiểm:**

**Qui trình**: Mẫu kiểm V >10mL + V(mL) BPW (nồng độ kép) hoặc lọc V >10mL + 50mL BPW (nồng độ đơn) hoặc V ≤ 10mL + V > 50mL BPW (nồng độ đơn) 🡪 Ủ mẫu 36±20C/ 18±2h 🡪 Cấy chuyển 0,1mL dịch mẫu vào 10mL RVS hoặc 1mL dịch mẫu vào 10mL MKTTn 🡪 Ủ ống RVS ở 41,5 ± 1°C /24±3h hoặc ống MKTTn 36 ± 2°C /24±3h 🡪 Cấy ria XLD và BPLS/HE 🡪 Ủ 36 ± 2°C /24±3h 🡪 Chọn 5 KL ĐH từ XLD và BPLS/HE cấy sang TSA 🡪 Ủ 36 ± 20C/ 24±3h 🡪 Test sinh hóa (TSI, LDC, Ure) + Ngưng kết Kháng huyết thanh 🡪 Kết quả

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tên chủng chứng dương*** | ***Thông tin chứng dương*** | ***Chủng chứng âm (-)*** | ***Thông tin chứng âm*** |
| ***S.typhimurium ATCC14028*** |  | ***E.faecalis ATCC29212*** |  |

| **Mã mẫu**  **(code)** | **Tên mẫu** | **Mã lô màng lọc 0.45micro** | **ĐVTMT (Đ/K)** | **Xử lý & Cấy mẫu** | | | **XLD** | | **BPLS/HE** | | **Đọc sinh hóa/KHT** | | | | | | | | **Kết quả**  **/…….mL** | **Thiết bị sử dụng** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPW | RVS | TSA | ĐH | KĐH | ĐH | KĐH | **TSI** | | | **Urea agar** | **LDC** | **Ngưng kết KHT** | | | **Thiết bị lọc** | **Dụng cụ đo thể tích** | | **Tủ ủ** |
| MN: đỏ  Đ/Ố: vàng | Khí | H2S | NK O đa giá | NK H đa giá | NK Vi | Ống đong | Bình định mức |
| Ngày pha chế | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {#Code}{Code} | {name}{/Code} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: ĐH = điển hình, KĐH = không điển hình, MN = mặt nghiêng, Đ/Ố = đáy ống, KHT = kháng huyết thanh.;*

*ĐVTMT: độ vô trùng môi trường trắng. Môi trường không nhiễm bẩn ghi “Đ”, môi trường nhiễm bẩn ghi “K”*

*Đối với với nước đục hoặc nước bị ô nhiễm, có thể bổ sung chất trợ lọc vô khuẩn và lọc mẫu qua tấm thấm hút vô khuẩn đóng vai trò như một lớp đệm hỗ trợ thay cho sử dụng màng lọc.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày xử lý BPW:  Người xử lý BPW: | Ngày đọc XLD/BPLS:  Người đọc XLD/BPLS: | Ngày đọc sinh hóa:  Người đọc sinh hóa: |
| Ngày cấy RVS:  Người cấy RVS: | Ngày ria TSA:  Người ria TSA: | Ngày thẩm tra:  Người thẩm tra: |
| Ngày ria XLD/BPLS:  Người ria XLD/BPLS: | Ngày thử sinh hóa/KHT:  Người thử sinh hóa/KHT: |