**Ngày kiểm:**

**Qui trình**: Mẫu 🡪 Lọc 🡪 Đặt màng lọc lên môi trường CCA (36±20C/21±3h) Chọn 10 CFU màu hồng đến đỏ 🡪 Thử Oxidase 🡪 Coliforms (oxidase(-)). Kết quả Coliforms

Đếm tất cả khuẩn lạc màu xanh da trời tối đến màu tím 🡪 Kết quả *E.coli*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tên chủng chứng dương*** | ***Thông tin chứng dương*** | ***Chủng chứng âm (-)*** | ***Thông tin chứng âm*** |
| ***E.coli ATCC25922*** |  | ***S.aureus ATCC 6538*** |  |

| **Mã mẫu**  **(Code)** | **Tên mẫu** | **Mã lô màng lọc 0.45micro** | **Đọc đĩa (cfu/đĩa)** | **Ngày pha chế** | | **Sinh hóa** | **TNMT (Đ/KĐ)** | **KQ/……mL** | | | **Thiết bị sử dụng** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCA | Oxidasse | Oxidasse  (-) | **Coliforms** | **Coliforms chịu nhiệt** | **E.Coli** | **Thiết bị lọc** | **Dụng cụ đo thể tích** | | **Tủ ủ** |
| Ống đong | Bình định mức |
| 43037 | Nước đầu vào nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43050 | Nước vòi CB087.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43050 | Nước vòi CB087.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43037 | Nước đầu vào nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43143 | Đá vảy 8 (khu hấp), NSX 23/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43246 | Nước uống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43189 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 47/8 Nguyễn Hữu Tiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43190 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 363 Lê Trọng Tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43191 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 42 Đường 26 Tháng 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43192 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - Thửa 659 Tân Thới Hiệp (458 Tân Thới Hiệp 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43193 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 176 Gò Dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43194 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - Đường CN13 (26 Đường DC 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43195 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 111 Đường số 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43196 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 688 Tân Kỳ Tân Quý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43197 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 201 Gò Xoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43198 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 85 Cây Keo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43199 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 82/1 Tân Thới Nhất 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43200 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 50/5 Thái Thị Giữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43201 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 37B Hậu Lân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43202 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 22/4A Xuân Thới Đông 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43203 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 41/3 Trần Văn Mười |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43204 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 26/10B Trần Văn Mười |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43205 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 22/5 Phan Văn Hớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43206 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 35/1B Phan Văn Hớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43207 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 54/1 Tân Hiệp (Thới Tây 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43208 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 23/9A Trịnh Thị Miếng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43209 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 15/7D Đặng Thúc Vịnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43210 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 24 Đường Ấp 7 (Đông Thạnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43211 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 40/55 Trịnh Thị Dối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43212 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 103 Tô Ký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43213 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 93/8A Ấp Mỹ Hòa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43214 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 60/1K Mỹ Huề (Trung Chánh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43215 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 14/11 Bùi Văn Ngữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43216 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 1/1 Tân Chánh Hiệp 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43217 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 111 Tân Chánh Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43218 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 7B/1 Hiệp Thành 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43219 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 30A Đường HT27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43220 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 62A Trần Thị Cờ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43221 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 61 Tô Ngọc Vân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43222 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM2\_GVA - 513 Nguyễn Oanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43223 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TBI - 633 Phạm Văn Bạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43224 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 79/3K Phạm Thị Giây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43225 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 5A Vườn Lài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43226 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 103/4 Nguyễn Thế Truyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43227 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 143 Liên khu 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43228 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 66/18 Bình Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43229 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 17 Liên Khu 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43230 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - F12/A Liên Ấp 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43231 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - Thửa 865 Hưng Long (D16/40B/1 ấp 4, Xã Hưng Long) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43232 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 690A Hương Lộ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43233 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_CCH - Thửa đất 173 Tân Thông Hội (32 Trần Tử Bình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43234 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_CCH - Thửa đất 13, tờ bản đồ 16 Củ Chi (22 Nguyễn Văn Ni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43235 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - G15/29A Láng Le Bàu Cò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43310 | NƯỚC ĂN UỐNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43189 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 47/8 Nguyễn Hữu Tiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43190 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 363 Lê Trọng Tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43191 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 42 Đường 26 Tháng 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43192 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - Thửa 659 Tân Thới Hiệp (458 Tân Thới Hiệp 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43193 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 176 Gò Dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43194 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - Đường CN13 (26 Đường DC 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43195 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 111 Đường số 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43196 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 688 Tân Kỳ Tân Quý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43197 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 201 Gò Xoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43198 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 85 Cây Keo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43199 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 82/1 Tân Thới Nhất 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43200 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 50/5 Thái Thị Giữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43201 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 37B Hậu Lân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43202 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 22/4A Xuân Thới Đông 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43203 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 41/3 Trần Văn Mười |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43204 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 26/10B Trần Văn Mười |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43205 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 22/5 Phan Văn Hớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43206 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 35/1B Phan Văn Hớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43207 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 54/1 Tân Hiệp (Thới Tây 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43208 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 23/9A Trịnh Thị Miếng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43209 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 15/7D Đặng Thúc Vịnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43210 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 24 Đường Ấp 7 (Đông Thạnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43211 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 40/55 Trịnh Thị Dối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43212 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 103 Tô Ký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43213 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 93/8A Ấp Mỹ Hòa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43214 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 60/1K Mỹ Huề (Trung Chánh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43215 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 14/11 Bùi Văn Ngữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43216 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 1/1 Tân Chánh Hiệp 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43217 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 111 Tân Chánh Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43218 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 7B/1 Hiệp Thành 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43219 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 30A Đường HT27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43220 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 62A Trần Thị Cờ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43221 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_Q12 - 61 Tô Ngọc Vân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43222 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM2\_GVA - 513 Nguyễn Oanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43223 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TBI - 633 Phạm Văn Bạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43224 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_HMO - 79/3K Phạm Thị Giây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43225 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 5A Vườn Lài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43226 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM4\_TPH - 103/4 Nguyễn Thế Truyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43227 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 143 Liên khu 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43228 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 66/18 Bình Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43229 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 17 Liên Khu 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43230 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - F12/A Liên Ấp 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43231 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - Thửa 865 Hưng Long (D16/40B/1 ấp 4, Xã Hưng Long) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43232 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BTA - 690A Hương Lộ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43233 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_CCH - Thửa đất 173 Tân Thông Hội (32 Trần Tử Bình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43234 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM6\_CCH - Thửa đất 13, tờ bản đồ 16 Củ Chi (22 Nguyễn Văn Ni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43235 | Mẫu nước tại siêu thị BHX\_HCM1\_BCH - G15/29A Láng Le Bàu Cò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43310 | NƯỚC ĂN UỐNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43246 | Nước uống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43346 | Nước sau xử lý - Sử dụng tại trạm trung chuyển Đà Lạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43346 | Nước sau xử lý - Sử dụng tại trạm trung chuyển Đà Lạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày lọc & cấy mẫu:  Người lọc & cấy mẫu: | Ngày cấy TSA:  Người cấy TSA: | Ngày thẩm tra  Người thẩm tra |
| Ngày đọc CCA:  Người đọc CCA: | Ngày thử oxidase:  Người thử oxidase: |