| **Mã mẫu (Code)** | **Tên mẫu** | **Phuong phap** | **Ten chi tieu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/71 (Realtime PCR) | Necrotising hepatopancreatitis/Bệnh hoại tử gan (NHP) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/71 (Realtime PCR) | Necrotising hepatopancreatitis/Bệnh hoại tử gan (NHP) |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/56 (Realtime PCR) | Taura syndrome virus/Hội chứng Taura (TSV) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/56 (Realtime PCR) | Taura syndrome virus/Hội chứng Taura (TSV) |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/54 (Realtime PCR) | Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus/Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/54 (Realtime PCR) | Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus/Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/57 (Realtime PCR) (\*) | Infectious myonecrosis virus/Bệnh hoại tử cơ (IMNV) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/57 (Realtime PCR) (\*) | Infectious myonecrosis virus/Bệnh hoại tử cơ (IMNV) |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44142 | Tôm sú giống Công ty TCM - Địa chỉ: Ấp Chống Mỹ - Xã Hàm Rồng - Huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau | WRT/TM/MB/55 (Realtime PCR) (\*) | Yellow head virus (YHV) |
| 44143 | Tôm sú bố mẹ | WRT/TM/MB/55 (Realtime PCR) (\*) | Yellow head virus (YHV) |
| 44125 | Bia Original Oettinger Export | NMKL 68:2011 | Streptococci faecalis |
| 44260 | Thịt gà, VL0818-24 | WRT/TM/MB/69 (Realtime PCR) | Campylobacter spp. |
| 44319 | Thực phẩm bổ sung: An sinh thảo | NMKL 68:2011 | Streptococci faecalis |
| 44277 | RAW MATERIAL SHRIMP B47730AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44278 | RAW MATERIAL SHRIMP B47830AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44279 | RAW MATERIAL SHRIMP B47930AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44308 | RAW MATERIAL SHRIMP B48030AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 44186 | Thịt DG7 (Meat DG7) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 44187 | Dịch chiết xuất xương bò GF7-29-2 (Beef Bone Extract Paste GF7-29-2) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 44189 | Hương thịt G10 | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 44190 | Hương ngò rí GF080807-3N (Coriander Leaf Flavor GF080807-3N) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 44193 | Cốt phở gà chiết xuất GF4-12-8 (Chicken pho extract paste GF4-12-8) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 44186 | Thịt DG7 (Meat DG7) | WRT/TM/MB/67 (Realtime PCR) | Clostridium botulinum |
| 44187 | Dịch chiết xuất xương bò GF7-29-2 (Beef Bone Extract Paste GF7-29-2) | WRT/TM/MB/67 (Realtime PCR) | Clostridium botulinum |
| 44193 | Cốt phở gà chiết xuất GF4-12-8 (Chicken pho extract paste GF4-12-8) | WRT/TM/MB/67 (Realtime PCR) | Clostridium botulinum |
|  |  |  |  |