**Sản phẩm**: Sữa tươi thanh trùng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Loại chỉ tiêu | Chỉ tiêu kiểm nghiệm |
| 1 | Chỉ tiêu bắt buộc | Cảm quan |
| 2 | Hàm lượng Protein (% khối lượng) |
| 3 | Tỷ trọng ở 20oC |
| 4 | Hiệu quả thanh trùng (thử phosphate) |
| 5 | *Enterobacteriaceae* |
| 6 | *Listeria monocytogens* |
| 7 | Hàm lượng chì (Pb)  |
| 8 | Aflatoxin M1 |
| 9 | Benzyl penicilin |
| 10 | Procain benzylpeniciline |
| 11 | Chlortetracycline |
| 12 | Oxytetracycline |
| 13 | Tetracycline |
| 14 | Dihydro streptomycin |
| 15 | Streptomycin |
| 16 | Gentamycine |
| 17 | Spiramycine |
| 18 | Endosulfan |
| 19 | Aldrin và Dielrin |
| 20 | Cyfluthrin |
| 21 | DDT |
| 22 | Chỉ tiêu tùy thuộc vào nhãn sản phẩm và yêu cầu của nhà sản xuất | Chỉ tiêu chất lượng |
| 23 | Chỉ tiêu tùy thuộc vào nguyên liệu và quy trình sản xuất thực tế | Phụ gia sử dụng trong quá trình sản xuất |