**Ngày kiểm:**

**Qui trình**: Mẫu kiểm 🡪 Xử lý nhiệt 750C± 50C/15 phút🡪 Lọc 100mL 🡪 Đặt màng lọc lên đĩa TSCA 🡪 Ủ kỵ khí 37±10C/ 20±4h - 44±4h 🡪 Đọc kết quả

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tên chủng chứng dương (+)*** | ***Thông tin chứng dương*** | ***Chủng chứng âm (-)*** | ***Thông tin chứng âm*** |
| **Clostridium perfringenes ATCC13124** |  | ***E.coli ATCC25922*** |  |

| **Mã mẫu**  **(Code)** | **Tên mẫu** | **Mã lô màng lọc**  **0.2micro** | **Ngày pha chế** | **ĐVTMT (Đ/K)** | **Đọc đĩa**  **(cfu ĐH/đĩa)**  **(37±10C/ 20±4h-44±4h)** | **Kết quả (bào tử/…mL)** | **Thiết bị sử dụng** | | | | **Mã lô túi ủ kỵ khí** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSC | Thiết bị lọc | Dụng cụ đo thể tích | | Tủ ủ |
| Ống đong | Bình định mức |
| 43246 | Nước uống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: ĐH = điển hình, KĐH = không điển hình.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày lọc mẫu:  Người lọc mẫu: | Ngày thẩm tra:  Người thẩm tra: |
| Ngày đọc kết quả:  Người đọc kết quả: |