|  |  |
| --- | --- |
| **GENERAL PHOTO** | |
| **TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM/ PRODUCT OVERVIEW** | |
| **FRESH GREEN GRAPES SIZE 20-28mm** | |
| **Tổng quan/Overview** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
| **Kiểm tra khối lượng / Checking weight** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Kiểm tra kích cỡ / Checking size** | |
|  |  |
| **Kiểm tra độ Brix / Checking Brix** | |
|  |  |
| **Kiểm tra độ cứng / Checking Firmness** | |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Lỗi nghiêm trọng/ Serious defects** | |
|  |  |
| Mô tả lỗi chung của nhóm - General | Mô tả lỗi chung của nhóm - General |
|  |  |
| Thối - Rot | Thối - Rot |
|  |  |
| Thối - Rot | Thối - Rot |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  | |
| **Lỗi nặng/ Major defects** | |
| **Lỗi nặng 3/ Major 3** | |
|  |  |
| Mô tả lỗi chung của nhóm - General | Mô tả lỗi chung của nhóm - General |
|  |  |
| Mô tả lỗi chung của nhóm - General | Mô tả lỗi chung của nhóm - General |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng– Major bruising | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng– Major bruising | Dập nặng– Major bruising |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft | Dập nặng & mềm – Major bruising & Soft |
|  |  |
| Dập nặng – Major bruising | Mềm – Soft |
|  |  |
| Mềm – Soft | Mềm – Soft |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Lỗi nhẹ/ Minor defects** | |
|  |  |
| Mô tả lỗi chung của nhóm - General | Mô tả lỗi chung của nhóm - General |
|  |  |
| Sẹo– Scars | Sẹo– Scars |
| **Rụng cuống/ Shattering (Loosing) Berries** | |
|  |  |
| Mô tả lỗi chung của nhóm - General | Mô tả lỗi chung của nhóm - General |
|  |  |
| Rụng cuống / Shattering (Loosing) Berries | Rụng cuống / Shattering (Loosing) Berries |
|  |  |
| Rụng cuống / Shattering (Loosing) Berries | Rụng cuống / Shattering (Loosing) Berries |
|  | |

-End of Report-