| **Mã mẫu (Code)** | **Tên mẫu** | **Phuong phap** | **Ten chi tieu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 42934 | Hương ớt L-120499 (Capsicium Flavor L-120499) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 42935 | Hương thịt 430-00337-03 (Meat Flavor 430-00337-03) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 42936 | Bột đậu nành SSP720 (Soya Powder SSP720) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 42937 | Hương tôm 513443E (Shrimp Flavor 513443E) | FDA/BAM CHAPTER 18:2001 | Total the spores of Yeast, Mould/Tổng bào tử men mốc |
| 42936 | Bột đậu nành SSP720 (Soya Powder SSP720) | Ref:QAM-588017-0101 | Total heat resistance spore count/Tổng bào tử chịu nhiệt |
| 42936 | Bột đậu nành SSP720 (Soya Powder SSP720) | Ref:QAM-588017-0101 | Total heat resistance spore count (mesophilic)/Tổng bào tử ưa nhiệt |
| 43311 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 31 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43312 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 32 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43313 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 33 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43314 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 34 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43315 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 35 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43316 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 36 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43317 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 37 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43318 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 38 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43319 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 39 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43320 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 40 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43321 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 4 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43322 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 5 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43323 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 6 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43324 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43325 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43326 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 9 | WRT/TM/MB/52 (Realtime PCR) (\*) | Acute hepatopancreatic necrosis disease virus (AHPND/EMS)/Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính |
| 43255 | JSC-COLOURED DIMSUM (D7) | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43256 | JSC-ORIENTAL SELECTION (D7) | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43257 | JSC-PRAWN GYOZA AND SAUCE (D7) | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43258 | Sainbury frozen\_ Tempura prawn\_Pro.date: 22918\_Lot.No: VN/381/IV/079 | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43259 | Sainbury frozen\_ Tempura prawn\_Pro.date: 23018\_Lot.No: VN/381/IV/079 | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43260 | Sainbury frozen\_ Oriantal selection\_Pro.date: 22818\_Lot.No: VN/381/IV/079 | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43261 | Sainbury chilled\_ TTD king prawn selection\_Pro.date: 20818\_Lot.No: VN/381/IV/100 | TCVN 8736:2011 | Bacillus spp. |
| 43243 | Chicken soup - 21812 | WRT/TM/MB/67 (Realtime PCR) | Clostridium botulinum |
| 43245 | Chicken soup - 21813 | WRT/TM/MB/67 (Realtime PCR) | Clostridium botulinum |
| 43244 | Corn - 21776 | WRT/TM/MB/60 (Realtime PCR) | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen (GMO) có nguồn gốc thực vật (CaMV 35S promoter) |
| 43244 | Corn - 21776 | WRT/TM/MB/61 (Realtime PCR) | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen (GMO) có nguồn gốc thực vật (Terminator NOS) |
| 43244 | Corn - 21776 | WRT/TM/MB/62 (Realtime PCR) | Sàng lọc phát hiện sinh vật biến đổi gen (GMO) (FMV promoter) |
| 43311 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 31 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43312 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 32 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43313 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 33 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43314 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 34 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43315 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 35 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43316 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 36 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43317 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 37 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43318 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 38 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43319 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 39 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43320 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 40 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43321 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 4 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43322 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 5 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43323 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 6 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43324 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43325 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43326 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 9 | WRT/TM/MB/53 (Realtime PCR) (\*) | Monodon Baculovirus/Bệnh tôm còi (MBV) |
| 43311 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 31 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43312 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 32 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43313 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 33 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43314 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 34 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43315 | Tiến Hưng - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 35 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43316 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 36 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43317 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 37 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43318 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 38 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43319 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 39 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43320 | Quốc Cường - Kênh Rạch Ruộng, K10, TTSĐ - Bể 40 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43321 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 4 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43322 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 5 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43323 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 6 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43324 | Như Ý - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43325 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 7 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43326 | Phượng Hoàng 2 - Kênh Rạch Ruộng, K9, TTSĐ - Bể 9 | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43355 | RAW MATERIAL SHRIMP S46724AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
| 43356 | RAW MATERIAL SHRIMP S46824AUG18 (BEFORE HARVEST) | WRT/TM/MB/51 (Realtime PCR) (\*) | White spot syndrome virus/Virus Bệnh đốm trắng (WSSV) |
|  |  |  |  |