|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Phụ lục I**

**QUY ĐỊNH DƯ LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP (MRL) CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI**

**THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN CÂY VẢI TẠI VIỆT NAM**

( Kèm theo công văn số 09 /BVTV-KD ngày 27 tháng 12 năm 2019)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME) | TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME) | | | ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST) | | TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT) | MRLs Nhật Bản(mg/kg) |
| I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP: | | | | | | | |  |
| **1. Thuốc trừ sâu:** | | | | | | | |  |
|  | Abamectin |  | |  | | |  |  |
|  |  | Acimetin 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, 5.6EC, 6.5EC, 8EC, 100WG | | **6.5EC**: nhện đỏ/ vải | | | Công ty TNHH Hóa sinh  Á Châu | 0.01 |
|  |  | Catex 1.8EC, 3.6EC, 100WG | | **1.8EC, 3.6EC:** sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ cải xanh; sâu xanh da láng/ hành; bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty CP Nicotex |  |
|  |  | Dibamec 1.8 EC, 3.6EC, 5WG | | sâu đục cành/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang, sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rấy xanh/ chè; rầy bông / xoài; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam; bọ xít/ vải, | | | Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA |  |
|  |  | Javitin 18EC, 36EC, 55EC, 65EC, 100WP | | **36EC:** sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; nhện lông nhung/ vải;  **100WP:** sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ vải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè | | | Công ty CP Nông dược  Nhật Việt |  |
|  |  | Megamectin 20EC, 40EC, 56EC, 126WG | | **20EC:** Sâu đục quả/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu | | | Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ |  |
|  |  | Miktin  3.6 EC | | bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ/ lúa; bọ xít, sâu đục quả/ vải; | | | Công ty CP TM BVTV  Minh Khai |  |
|  |  | Nimbus  1.8 EC, 6.0EC | | **1.8EC:** sâu khoang/ lạc; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa, ruồi đục quả/ cam; sâu đục quả/ vải  **6.0EC:** sâu đục quả/ vải; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ dưa hấu | | | Công ty TNHH Vật tư BVTV Phương Mai |  |
|  |  | Phumai  1.8EC, 3.6EC, 5.4EC | | sâu đục quả/ vải | | | Công ty CP ĐTKTNN và PTNT Trung ương |  |
|  |  | Plutel  0.9 EC, 1.8 EC, 3.6EC,  5 EC | | **1.8EC, 3.6 EC:** sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, nhện gié/ lúa; bọ xít/ vải;  **5EC:** bọ xít/ vải thiều; | | | Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc) |  |
|  |  | Queson 0.9 EC, 1.8 EC, 3.6EC, 5.0EC | | sâu tơ, sâu xanh/ cải xanh; rệp sáp/ cà phê; rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ vải, nhãn, cam, xoài; | | | Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc |  |
|  |  | Reasgant 1.8EC, 2WG, 3.6EC, 5EC, 5WG | | **1.8EC, 3.6EC:** bọ xít, sâu đo, rệp muội/ vải,  **2WG, 5WG:** sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ/ cam; bọ xít/ vải,  **5EC:** bọ xít muỗi, sâu ăn lá/ điều; bọ xít/ vải | | | Công ty TNHH Việt Thắng |  |
|  |  | Shertin 1.8EC, 3.6EC, 5.0EC | | **3.6EC, 5.0EC**: nhện đỏ, rệp muội/ cam, vải; nhện lông nhung/ vải | | | Công ty CP Công nghệ cao  Thuốc BVTV USA |  |
|  | Abamectin 0.5% + Azadirachtin 0.3% | Azaba  0.8EC | | sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả/ đậu trạch, vải; nhện đỏ, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa/cam; sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa | | | Công ty TNHH Nông Sinh | Abamectin: 0.01  Azadirachtin: Không phải áp dụng MRL |
|  | Abamectin 35g/l (54g/l) + Azadirachtin 1g/l (1g/l) | Agassi  36EC, 55EC | | **36EC:** sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu tơ/ cải xanh; bọ xít, sâu đục quả/ vải;  **55EC:** nhện lông nhung, sâu đục gân lá/ vải; sâu đục quả/ xoài; bọ trĩ/ nho; nhện đỏ/ dưa hấu | | | Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ |
|  | Abamectin 37 g/l + Azadirachtin 3 g/l | Vinup  40 EC | | sâu đục cuống/ vải | | | Công ty TNHH US.Chemical |
|  | Abamectin 0.1% (1.7%), (3.5%) + *Bacillus thuringiensis* var.kurstaki 1.9% (0.1%), (0.1%) | Kuraba  WP, 1.8EC, 3.6EC | | **WP:** sâu đục gân lá, sâu đục quả/ vải; nhện đỏ/ chè;  **1.8EC, 3.6EC:** sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty TNHH Sản phẩm  Công Nghệ Cao | 0.01 |
|  | Abamectin 9g/kg + *Bacillus thuringiensis* var.kurstaki 11g/kg | ABT  2 WP | | sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu đục cuống, sâu đục quả, sâu đục gân lá/ vải; nhện đỏ/ chè; bọ trĩ/ thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa | | | Công ty TNHH Nông Sinh |
|  | Abamectin 1.8g/kg + *Bacillus thuringiensis* 20g/kg (1010bt/g) | Tridan 21.8WP | | sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; nhện lông nhung/ vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; ruồi đục quả/ xoài | | | Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Klever |
|  | Abamectin 17.5g/l (35g/l), (48.5g/l) (25g/l), (36g/l) + Chlorfluazuron 0.5g/l (1g/l), (1.5g/l), (50g/l), (54g/l) | Confitin 18 EC, 36EC, 50EC, 75EC, 90EC | | **18EC, 36EC**: bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải | | | Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức | 0.01 |
|  | Abamectin 18g/l, (64g/l), (7.2%), (25g/kg) + 10g/l, (1g/l), (4.0%), (50g/kg)  Emamectin benzoate | Acprodi  28 EC, 65EC, 11.2WP; 75WG | | **65EC**: nhện đỏ/ vải | | | Công ty TNHH Hóa Sinh  Á Châu | 0.01 |
|  | Abamectin 18g/l (18g/l), (33g/l) + Emamectin benzoate 2g/l, (9.5g/l), (2g/l) | TC-Năm Sao  20EC, 27.5EC, 35EC | | **20EC, 35EC:** bọ cánh tơ/ chè, bọ trĩ/ dưa hấu, bọ xít/ vải, rệp muội/ nhãn, sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa  **27.5EC:** Sâu tơ/ bắp cải, bọ trĩ/ dưa hấu, sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ vải | | | Công ty TNHH Việt Thắng | 0.01 |
|  | Abamectin 1g/l (20g/l) + Matrine 5g/l (5g/l) | Luckyler  6EC, 25EC | | bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều | | | Công ty CP Công nghệ cao  Thuốc BVTV USA | 0.01 |
|  | Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l | Aga 25EC | | nhện đỏ, bọ xít muỗi, sâu đục quả/ vải, nhãn; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; rệp sáp, nhện đỏ, rầy xanh/ chè, cà phê; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; nhện đỏ, sâu xanh/ bông vải; bọ trĩ/ điều | | | Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc | 0.01 |
|  | Abamectin 20g/l (56g/l) + Matrine 2g/l (2g/l) | Sudoku  22EC, 58EC | | **22EC**: sâu đục cuống quả, sâu đục gân lá/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu  **58EC**: nhện gié, rầy nâu/ lúa; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện lông nhung, bọ xít/ vải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu tơ/ cải xanh; sâu xanh/ nho | | | Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ |  |
|  | Abamectin 1.8% + Matrine 0.2% | Miktox  2.0 EC | | bọ xít, sâu đục quả/ vải; | | | Công ty CP TM BVTV Minh Khai | 0.01 |
|  | Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.3% | Koimire  24.5EC | | nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ xoài; nhện lông nhung/ vải; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu | | | Công ty CP Nông dược  Nhật Việt | 0.01 |
|  | Abamectin 0.2% (0.5%) + Petroleum oil 24.3% (24.5%) | Soka  24.5EC, 25 EC | | **24.5EC:** sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam quýt, nhãn; nhện lông nhung/ vải;  **25EC:** nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam, quýt; nhện lông nhung/ vải; sâu xanh da láng/ bông vải; rầy chổng cánh, ruồi đục quả/ cam; rệp sáp/ cà phê | | | Công ty TNHH Trường Thịnh | 0.01 |
|  | Abamectin 1% + Petroleum oil 24% | Batas  25EC | | bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng, sâu khoang/ lạc; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao | 0.01 |
|  | Abamectin 0.3% (55g/l) + Petroleum oil 39.7% (5g/l) | Sword  40 EC, 60EC | | **40EC:** bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; dòi đục lá/ cải bó xôi; bọ trĩ, bọ phấn/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp muội/ cam  **60EC:** nhện đỏ/ vải, nhện lông nhung/nhãn | | | Công ty TNHH Hóa sinh  Á Châu | 0.01 |
|  | Abamectin 22g/l + Spinosad 25g/l | Rice NP 47SC | | Sâu đục quả/vải | | | Công ty TNHH TM Nông Phát | 0.01 |
|  | *Bacillus thuringiensis* var.kurstaki | Delfin WG (32 BIU) | | sâu tơ/ rau cải; sâu đo/ đậu đũa; sâu xanh/ cà chua, hoa hồng, hành; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu khoang, sâu xanh/ bắp cải; sâu róm/ thông | | | Công ty TNHH Việt Thắng |  |
|  |  | Thuricide HP, OF 36 BIU | | **HP:** sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải, cà chua; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông  **OF 36BIU:** sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông | | | Công ty TNHH Việt Thắng |  |
|  | Celastrus angulatus | Agilatus  1EC | | sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân/ lúa; bọ trĩ/ chè; rệp sáp/ cam; sâu đục quả/ vải; | | | Công ty TNHH Vật tư NN  Phương Đông | 0.01 |
|  | Cnidiadin | Hetsau  0.4 EC | | sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; nhện lông nhung/ vải; bọ cánh tơ/ chè | | | Công ty TNHH MTV  Gold Ocean | 0.01 |
|  | Diafenthiuron  (min 97 %) | Apensus 500SC | | Nhện lông nhung/ vải | | | Công ty TNHH MTV BVTV Omega | 0.01 |
|  |  | Pegasus®  500 SC | | sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá/ súp lơ, bắp cải; sâu xanh, sâu ăn lá/ cà chua, dưa chuột; sâu đục quả, sâu ăn lá/ bông vải; bọ phấn, rệp, nhện/ cây cảnh; nhện lông nhung/ vải, nhãn | | | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | 0.01 |
|  |  | Redmine 500SC | | nhện lông nhung/ vải | | | Công ty TNHH Hóa sinh  Á Châu |  |
|  | Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) | Agtemex 3.8EC, 4.5WG, 5WP, 5EC, 5WG | | **3.8EC, 4.5WG, 5WP, 5EC:**rệp sáp/ cà phê, điều, vải; sâu xanh/ bắp cải | | | Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát | 0.01 |
|  |  | Bafurit  5WG | | sâu xanh da láng/ nho, bông vải; bọ xít/ vải; rầy chổng cánh/ cam; rầy bông/ xoài; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè | | | Công ty TNHH  Nông Sinh |  |
|  |  | Dylan  2EC, 5WG, 10EC, 10WG | | **2EC:**  nhện lông nhung, sâu đục quả/ nhãn, vải; sâu xanh/ đậu xanh; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa | | | Công ty CP Nicotex |  |
|  |  | Eagle  5EC, 10EC, 20EC, 36WG, 50WG | | **5EC:** bọ xít, nhện đỏ, sâu đục quả/ vải; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng/ bông vải; bọ trĩ/ điều | | | Công ty CP Công nghệ cao  Thuốc BVTV USA |  |
|  |  | Emaben 0.2 EC, 2.0EC, 3.6WG, 60SG | | **2.0EC, 3.6WG:** sâu đục bẹ, nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; bọ xít, sâu đục quả/ vải;  **60SG:** dòi đục lá/cà chua; rầy bông/xoài; sâu đục quả/ vải; | | | Công ty CP Nông nghiệp HP |  |
|  |  | Feroly  20SL, 35.5EC, 125WG | | **20SL:** sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ xít/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy xanh, nhện đỏ/ chè; dòi đục lá/ cà chua; nhện lông nhung/ vải | | | Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Klever |  |
|  |  | July 1.0 EC, 1.9 EC, 5EC, 5WG | | **1.0 EC, 1.9 EC:** sâu tơ, sâu xanh/ cải xanh; rệp sáp/ cà phê; rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ vải, nhãn, cam, xoài; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu  **5EC, 5WG:** sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ cải xanh, bắp cải; rệp sáp/ cà phê; rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ vải, nhãn, cam, xoài; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh, rệp/ đậu xanh, đậu tương; sâu xanh, rầy/ bông vải, thuốc lá | | | Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc |  |
|  |  | Mikmire  2.0 EC, 7.9EC, 14.5WG | | **2.0EC:** bọ xít, sâu đục quả/ vải; | | | Công ty CP TM BVTV  Minh Khai |  |
|  |  | Rholam  20EC, 42EC, 50WP, 58EC, 68WG | | **20EC:** sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, bọ xít/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; bọ xít muỗi, nhện đỏ/ chè; dòi đục lá/ cà chua; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty CP Nông dược  Nhật Việt |  |
|  |  | Susupes  1.9 EC | | nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao |  |
|  |  | Tasieu 1.0EC, 1.9EC, 2WG, 3EC, 3.6EC, 5EC, 5WG | | **1.0EC, 1.9EC:**sâu đục quả, nhện đỏ, bọ xít/ vải; sâu róm/ thông; rầy, sâu xanh/ hồ tiêu; sâu ăn lá, bọ xít muỗi/ điều; rệp sáp/ cà phê; rầy/ xoài **2WG, 5WG:** bọ xít/ vải, nhãn  **3EC, 5EC**: Bọ trĩ/ dưa chuột; bọ xít/ vải, nhãn; | | | Công ty TNHH Việt Thắng |  |
|  |  | Tungmectin 1.9EC, 5EC, 5WG | | **5EC:** bọ xít, sâu cuốn lá/ vải; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; sâu đục bông, rầy bông/ xoài; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải;  **5WG:** nhện lông nhung/vải; bọ xít muỗi/ điều; sâu xanh da láng/đậu xanh; bọ trĩ/nho; dòi đục lá/dưa hấu | | | Công ty CP SX - TM - DV  Ngọc Tùng |  |
|  | Emamectin benzoate 10g/l (48g/kg), (98g/kg), (25g/l) + Matrine 2g/l (2g/kg), (2g/kg), (2g/l) | Rholam Super  12EC, 50SG, 100WG, 27EC | | **12EC:** sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả, bọ xít/ vải; nhện đỏ/ hoa hồng; bọ trĩ/ dưa chuột; rầy chổng cánh/ cam  **50SG:** sâu đục gân lá/ vải | | | Công ty CP nông dược  Nhật Việt | 0.01 |
|  | Emamectin benzoate 5g/l + Petroleum oil 245g/l | Eska  250EC | | sâu cuốn lá, bọ xít dài, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty CP Nông nghiệp HP | 0.01 |
|  | Etofenprox  (min 96%) | Trebon 10 EC, 30EC | | **10EC**: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh, sâu khoang/ bông vải, ngô; sâu vẽ bùa; rệp/ vải; bọ xít muỗi/điều | | | Mitsui Chemicals Agro, Inc. . | 0.01 |
|  | Eucalyptol (min 70%) | Pesta 2SL | | nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; nhện lông nhung/ vải; | | | Công ty TNHH Nam Bắc | 0.01 |
|  | Hexythiazox  (min 94 %) | Nissorun  5 EC | | nhện đỏ/ chè, hoa hồng, cam; nhện gié/ lúa, nhện lông nhung/ nhãn, vải | | | Sumitomo Corporation Vietnam LLC. | 0.01 |
|  | Karanjin | Takare 2EC | | nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ dưa chuột, nho, dưa hấu; nhện lông nhung/nhãn, vải; nhện gié/lúa; nhện đỏ/cam, hồ tiêu | | | Công ty CP Nông dược  HAI | 0.01 |
|  | Liuyangmycin | ANB52 Super  100EC | | nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; nhện lông nhung/ vải; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ dưa hấu | | | Công ty TNHH An Nông | 0.01 |
|  | Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm) | Ema  5EC | | sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ xít, sâu cuốn lá/ vải; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; sâu đục bông, rầy bông/ xoài | | | Công ty CP SX - TM - DV  Ngọc Tùng | 0.01 |
|  |  | Marigold  0.36SL | | nhện đỏ/ vải; | | | Công ty CP Nông dược  Nhật Việt |
|  |  | Wotac 5EC, 16EC | | **5EC:** bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều | | | Công ty CP Công nghệ cao  Thuốc BVTV USA |
|  | Polyphenol chiết xuất từ Bồ kết (*Gleditschia australis)*, Hy thiêm (*Siegesbeckia orientalis)*, Đơn buốt (*Bidens pilosa)*, Cúc liên chi dại (*Parthenium hystherophorus)* | Anisaf SH-01  2SL | | rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang/ bắp cải, rau cải; sâu xanh, sâu khoang/ dưa chuột; sâu khoang, muội đen, rệp đào/ thuốc lá, sâu đục cuống quả/ vải, rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu | | | Viện nghiên cứu đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ (ITC) | - |
|  | Rotenone | Limater  7.5 EC | | sâu đục quả/ vải; rệp sáp/ na; sâu ăn lá/ cây hồng; sâu róm/ ổi | | | Công ty TNHH Vật tư NN  Phương Đông | 0.01 |
|  | Saponozit 46% + Saponin acid 32% | TP-Thần Điền  78SL | | rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp nâu/ cà phê, xoài; rệp muội/ nhãn, vải; | | | Công ty TNHH Thành Phương | 0.01 |
|  | Spirotetramat  (min 96%) | Movento 150OD | | rệp muội/ bắp cải, vải; bọ trĩ/chè; rệp sáp/ thanh long, nhãn, cà phê, cam, hồ tiêu; sâu đục quả/cà chua; sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả, rệp sáp/bưởi | | | Bayer Vietnam Ltd (BVL) | 0.01 |
| **2. Thuốc trừ bệnh:** | | | | | | | |  |
|  | Azoxystrobin  (min 93%) | Amistar®  250 SC | thán thư/cam, xoài, vải | | | | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | 0.01 |
|  | *Bacillus subtilis* | Bionite WP | đốm phấn vàng, phấn trắng/ dưa chuột, bí xanh; sương mai/ nho; mốc sương/ cà chua; biến màu quả/ vải; | | | | Công ty TNHH Nông Sinh | - |
|  | Chitosan | Jolle  1SL, 40SL, 50WP | đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; tuyến trùng/ bí xanh, cà phê, hồ tiêu; thối quả/ vải, xoài | | | | Công ty TNHH MTV BVTV Omega | 0.01 |
|  |  | Kaido  50SL, 50WP | đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; tuyến trùng/ bí xanh, cà phê, hồ tiêu; thối quả/ xoài, vải | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ |
|  |  | Tramy  2 SL | thối quả/ vải, xoài; mốc xám/ xà lách | | | | Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA |
|  | Chitosan 10g/l (10g/kg), (10g/l) + Ningnanmycin 10g/l (17g/kg), (38g/l) | Hope  20SL, 27WP, 48SL | **20SL, 48SL:** Lem lép hạt, bạc lá/ lúa, thán thư/ vải  **27WP:** Bạc lá,lem lép hạt/ lúa; thán thư/ vải | | | | Công ty CP Thuốc BVTV  Việt Trung | 0.01 |
|  | Chitosan 20g/kg + Nucleotide 5g/kg | Daone 25WP | Thán thư quả/vải; lem lép hạt, đạo ôn/lúa | | | | Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung | 0.01 |
|  | Chitosan 1g/l, (1g/kg), (25g/kg) + Polyoxin B 20g/l (21g/kg), (10g/kg) | Stonegold  21SL, 22WP, 35WP | **22WP:** Đạo ôn, bạc lá/ lúa; thán thư/ vải | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ | 0.01 |
|  | Chlorothalonil (min 98%) | Arygreen  75 WP, 500SC | **75WP:** đốm vòng/ cà chua; sương mại/ dưa hấu, vải thiều; đốm lá/ hành; thán thư/ xoài, điều  **500SC:** thán thư/ điều, xoài; đốm lá/ hành, lạc; giả sương mai/ dưa hấu; sương mai/ cà chua, vải; chết rạp cây con/ ớt, ghẻ sẹo/cam | | | | Arysta LifeScience Vietnam  Co., Ltd | 0.01 |
|  |  | Daconil 75WP, 500SC | **75WP:** phấn trắng/ cà chua, hoa hồng, dưa chuột; đốm lá/ hành, chè; bệnh đổ ngã cây con/ bắp cải, thuốc lá; đạo ôn, khô vằn/ lúa; thán thư/ vải, ớt, xoài;  **500SC:** đốm lá/ lạc; thán thư/ xoài, chè dưa hấu, nhãn; sương mai/ cà chua; giả sương mai/ dưa chuột; đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/ lúa; phấn trắng/ nho, vải; sẹo, Melanos/ cam; mốc sương/ khoai tây; thán thư/chanh leo; sương mai/ súp lơ; sương mai, thán thư/ đậu côve; đốm lá/ cà tím; đốm mắt cua/ mồng tơi, ớt; lở cổ rễ/ rau cải, su hào; mốc xám/ rau cải; phấn trắng/ ớt; rỉ sắt/ đậu đũa; sương mai/ đậu đũa, mướp, rau cải; thán thư/đậu đũa; thối cổ rễ/ mồng tơi; rỉ trắng/rau muống, rỉ sắt/đậu cô ve | | | | Công ty TNHH Việt Thắng |  |
|  | Cucuminoid 5% + Gingerol 0.5% | Stifano  5.5SL | khô hoa rụng quả/ vải; phồng lá, chấm xám/ chè; đốm đen, sương mai/ hoa hồng | | | | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao | 0.01 |
|  | Cytokinin (Zeatin) (min 99%) | Geno 2005  2 SL | thối quả/ vải, nho, nhãn, xoài | | | | Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA | 0.01 |
|  | Dimethomorph (min 98%) | Insuran 50WG | mốc sương/ cà chua, giả sương mai/dưa chuột; sọc lá/ngô (xử lý hạt giống); sọc lá/ngô (phun); phấn trắng/ nho; chết nhanh/ hồ tiêu; sương mai /vải, | | | | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời | 0.01 |
|  |  | Phytocide  50WP | giả sương mai/ dưa hấu, loét sọc mặt cạo/ cao su, chết nhanh/ hồ tiêu; sương mai/ vải, cà chua; bạch tạng/ngô | | | | Công ty CP Đầu tư Hợp Trí |
|  | Eugenol (min 99%) | Genol  0.3SL, 1.2SL | giả sương mai/ dưa chuột, dưa hấu, cà chua, nhãn, hoa hồng; đạo ôn, khô vằn, vàng lá, lem lép hạt/ lúa; khô vằn/ ngô; đốm lá/ thuốc lá, thuốc lào; thối búp/ chè; sẹo/ cam; thán thư/ nho, vải, điều, hồ tiêu; nấm hồng/ cao su, cà phê | | | | Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc) | 0.01 |
|  |  | Lilacter  0.3 SL | khô vằn, bạc lá, tiêm lửa, vàng lá, đạo ôn, thối hạt vi khuẩn/ lúa; héo xanh, mốc xám, giả sương mai/ dưa chuột; mốc xám/ cà pháo, đậu tương, hoa lyly; thán thư/ ớt; thán thư, sương mai/ vải; | | | | Công ty TNHH VT NN  Phương Đông |
|  | Hexaconazole (min 85 %) | Anwinnong  50SC, 100SC | **100SC**: rỉ sắt/ cà phê; thán thư/ xoài, vải; lem lép hạt, vàng lá/ lúa | | | | Công ty TNHH MTV Us Agro | 0.01 |
|  | Imibenconazole (min 98.3 %) | Manage 5 WP, 15WP | **5WP:** phồng lá/ chè; rỉ sắt/ đậu tương; thán thư/ vải, | | | | Sumitomo Corporation Vietnam LLC. | 0.01 |
|  | Iprovalicarb 55 g/kg + Propineb 612.5g/kg | Melody duo 66.75WP | mốc sương/ nho, dưa hấu, cà chua, dâu tây; sương mai/ hành, hoa hồng, rau cải; thán thư/ ớt; sương mai, thán thư/ vải | | | | Bayer Vietnam Ltd (BVL) | 0.01 |
|  | Kasugamycin  (min 70%) | Asana  2SL | đạo ôn, khô vằn, bạc lá/ lúa; thỗi nhũn/ bắp cải, cải xanh; héo xanh/ cà chua; sẹo/ cam; thối quả/ nhãn, xoài, sầu riêng, vải | | | | Công ty TNHH SX TM  Tô Ba | 0.01 |
|  |  | Bisomin 2SL, 6WP | **2SL:** đạo ôn, bạc lá/ lúa; thán thư, sẹo/ cam, quýt; thán thư, thối quả/ vải, | | | | Bailing Agrochemical Co., Ltd |
|  |  | Grahitech 2SL, 4SL, 4WP | đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt/ lúa; thối nhũn/ bắp cải, hành; lở cổ rễ/ thuốc lá, dưa chuột, dưa hấu, cà chua; bệnh sẹo/ cam; thán thư/ vải, xoài | | | | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao |
|  |  | Kamsu 2SL, 4SL, 8WP | **2SL, 4SL, 8WP:** đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt/ lúa; thối nhũn do vi khuẩn/ hành, bắp cải; lở cổ rễ/ cà chua, dưa chuột, dưa hấu, thuốc lá, thuốc lào; sẹo/ cam; thán thư/ vải, | | | | Công ty TNHH Việt Thắng |
|  |  | Kminstar 20SL, 60WP | đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; sẹo/ cam; thối vi khuẩn/ bắp cải; thối quả/ vải, xoài | | | | Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung | 0.01 |
|  | Kasugamycin 5g/kg (5g/l), (20g/kg) + Ningnanmycin 40.9g/kg (41.9g/l), (50.9g/kg) + Polyoxin B 0.1g/kg (0.1g/l), (0.1g/kg) | Gallegold  46WP, 47SL, 71WP | thán thư/ vải, lem lép hạt/ lúa | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ | 0.01 |
|  | Kasugamycin 9g/l (19g/l), (1g/kg), (1g/l), (59 g/kg) + Polyoxin 1g/l (1g/l), (19g/kg), (20g/l), (1g/kg) | Starsuper  10SC, 20SL, 20WP, 21SL, 60WP | **10SC, 20SL, 20WP, 21SL, 60WP:** đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, bạc lá/ lúa; sẹo/ cam; thối quả/ vải, xoài; | | | | Công ty TNHH MTV BVTV Omega | 0.01 |
|  | Kasugamycin 15g/l (20g/kg) + Polyoxin 2g/l (2g/kg) | Kaminone  17SL, 22WP | Thán thư quả/vải | | | | Công ty TNHH  Pháp Thụy Sĩ | 0.01 |
|  | Kasugamycin 1g/l (1g/kg) + Polyoxin B 21g/l (22g/kg) | Yomisuper  22SC, 23WP | **23WP:** thán thư/ vải, phồng lá/ chè, đạo ôn/ lúa | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ | 0.01 |
|  | Mancozeb  (min 85%) | An-K-Zeb  800WP | thối quả/ vải | | | | Công ty TNHH BVTV  An Hưng Phát | 0.01 |
|  |  | Byphan  800WP | thán thư/ vải | | | | Công ty TNHH TM Bình Phương |
|  |  | Cadilac  75WG, 80 WP | **75WG:** đốm đen/hoa hồng, rỉ sắt/cà phê, thán thư/vải, mốc sương/ khoai tây | | | | Agria S.A, Bulgaria |
|  |  | Dithane  M-45 80WP, 600OS | **80WP:** mốc sương/ cà chua, khoai tây; lem lép hạt, vàng lá, đạo ôn/lúa; mốc sương/nho, vải; thán thư/cà phê, xoài, điều; rỉ sắt cà phê. | | | | Dow AgroSciences B.V |
|  | Metiram Complex (min 85 %) | Polyram  80WG | chạy dây/ dưa chuột; đốm vòng/ cà chua; sương mai/ vải thiều, dưa hấu; thán thư/ hồ tiêu, xoài; thối quả/ nhãn; lúa von/ lúa | | | | BASF Vietnam Co., Ltd. | 0.01 |
|  | Ningnanmycin | Diboxylin  2 SL, 4SL, 8SL | **2SL:** thối quả/ xoài, vải, nhãn, nho; | | | | Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA | 0.01 |
|  |  | Kozuma 3SL, 5WP, 8SL | **3SL, 5WP, 8SL:** thối quả/ xoài, nho, nhãn, vải; lở cổ rễ, héo rũ/ cà chua | | | | Công ty CP Nông nghiệp HP |
|  |  | Molbeng 2SL, 4SL, 8SL | **2SL**: bạc lá/ lúa, héo rũ/ cà chua; sương mai/ dưa hấu; thối quả/ xoài, vải  **4SL:** bạc lá/ đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; mốc xám/ bắp cải; sương mai, lở cổ rễ/ cà chua; sương mai/ dưa hấu, bí xanh; thối quả / vải, xoài | | | | Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát |
|  | Ningnanmycin 10g/kg (17g/l), (10g/kg) + Polyoxin B 11g/kg (10g/l), (22g/kg) | Polysuper  21WP, 27SL, 32WP | **27SL** : thán thư/ vải  **21WP:**Lem lép hạt, bạc lá/ lúa, thán thư/ vải  **32WP:**Lem lép hạt/ lúa, thán thư/ vải | | | | Công ty CP Thuốc BVTV  Việt Trung | 0.01 |
|  | Ningnanmycin 5g/kg (41g/kg), (61g/kg) + Polyoxin B 11g/kg (10g/kg), (10g/kg) + Streptomycin sulfate 5g/kg (52g/kg), (167g/kg) | Sunshi  21WP, 103WP, 238WP | thán thư/ vải, lem lép hạt, bạc lá/ lúa | | | | Công ty CP Thuốc BVTV  Việt Trung | 0.01 |
|  | Ningnanmycin 5g/kg (43g/kg), (61g/kg) + Polyoxin B 11g/kg (10g/kg), (10g/kg) + Streptomycin sulfate 5g/kg (50g/kg, (167g/kg) | Rorai  21WP, 103WP, 238WP | **21WP, 103WP**: Lem lép hạt, bạc lá/lúa; thán thư/ vải  **238WP:** Lem lép hạt, bạc lá/ lúa; thán thư/vải | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ |
|  | Propineb  (min 80%) | Antracol  70 WP, 70WG | **70WP:** sương mai/ vải; sương mai/hành, mốc xám/rau cải, đốm mắt cua/mồng tơi | | | | Bayer Vietnam Ltd (BVL) | 0.01 |
|  |  | Newtracon  70 WP | thán thư/ xoài, cà phê, điều, vải; | | | | Công ty TNHH – TM Tân Thành |
|  | Pyraclostrobin 50g/kg + Metiram complex 550g/kg | Haohao 600WG | thán thư/vải, đạo ôn/ lúa | | | | Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI | 0.01 |
|  | *Streptomyces lydicus* WYEC 108 | Actinovate  1 SP | thán thư, phấn trắng, ghẻ loét, thối trái, xì mủ thân, vàng lá, thối rễ/ cây có múi, sầu riêng, xoài, nhãn, vải; tuyến trùng/ hồ tiêu; thối nhũn/bắp cải, đốm vòng/hành, thối búp/chè | | | | Công ty TNHH Hóa Nông  Lúa Vàng | - |
|  | *Streptomyces lydicus* WYEC 108 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47% | Actino-Iron  1.3 SP | thán thư, phấn trắng, ghẻ loét, thối trái, xì mủ thân, vàng lá, thối rễ/ cây có múi, sầu riêng, xoài, nhãn, vải | | | | Công ty TNHH Hóa Nông  Lúa Vàng | - |
|  | *Streptomycin sulfate* | Supervery  50WP | đạo ôn, lem lép hạt, bạc lá/ lúa; sẹo/ cam; thối quả/ vải, xoài; sương mai/ cà chua | | | | Công ty CP Thuôc BVTV  Việt Trung | 0.01 |
|  | Sulfur | Sulfurluxthai  80WG | thán thư/vải | | | | Công ty CP Sunseaco Việt Nam | Không phải áp dụng MRLs |
|  |  | Sulox  80 WP | phấn trắng/ xoài, cao su; đốm lá/ lạc; nhện gié/ lúa; nhện lông nhung/ vải, nhãn | | | | Công ty CP BVTV  Sài Gòn |
|  | *Trichoderma virens* J.Miller, Giddens & Foster 80% (8 x 107 bào tử/g)+ *Trichoderma hamatum* (Bon.) Bainer 20% (2 x 107 bào tử/g) | TricôĐHCT-Phytoph 108 bào tử/ g WP | Loét sọc miệng cạo/ cao su; xì mủ/ bưởi, sầu riêng, chết nhanh/ hồ tiêu; thối quả/ vải; thối quả /nhãn; đốm nâu /thanh long; sương mai/cà chua, khoai tây | | | | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời | - |
| **3. Thuốc trừ cỏ :** | | | | | | | |  |
|  | Glyphosate  (min 95%) | Acdinosat 480SL | cỏ/ vải | | | | Công ty TNHH Hóa sinh  Á Châu | 0.01 |
|  |  | Bravo 480 SL | cỏ/ vải thiều, cao su, cà phê | | | | Công ty CP BVTV I TW |
|  |  | Calione 482SL | Cỏ/vải | | | | Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ |
|  |  | Clyphosam 480SL | cỏ/vải | | | | Công ty CP SAM |
|  |  | Daiwansa  75.7WG | **75.7WG:** cỏ/ vải | | | | Công ty CP Futai |
|  |  | Dosate 75.7WG | **75.7WG**: cỏ/ vải | | | | Công ty CP Đồng Xanh |
|  |  | Hdphosan 480SL | cỏ/vải | | | | Công ty TNHH QT  Nông nghiệp vàng |
|  |  | Higlyphosan  480SL | cỏ/ vải | | | | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao |
|  |  | VDC-phosat  480SL | cỏ/vải | | | | Công ty TNHH Việt Đức |
|  | Propaquizafop  (min 92%) | Agil 100EC | cỏ/ vải, lạc | | | | Công ty TNHH Adama Việt Nam | 0.01 |
| **4. Thuốc điều hoà sinh trưởng:** | | | | | | | |  |
|  | Dịch chiết từ cây *Lychnis viscaria* | Comcat  150 WP | | | | kích thích sinh trưởng/chè, nho, lúa, nhãn, sắn, cam, dâu tây, vải thiều, xoài, thanh long, dưa hấu, cải bó xôi, bắp cải, cà chua, dưa chuột, bí đao, hành, hẹ, cà rốt, lúa, ngô, đậu tương, phong lan; ức chế bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, giúp lúa phục hồi, tăng trưởng; xử lý hạt giống để điều hoà sinh trưởng/lúa, ngô | Công ty TNHH Hóa Nông  Lúa Vàng | - |
|  | Gibberellic acid (min 90%) | Colyna  200TB | | | | điều hoà sinh trưởng/lúa, thanh long, cà phê, cà chua, hồ tiêu, vải, chè | Công ty CP Nông dược HAI | 0.2 |
|  |  | Megafarm  50TB, 200WP | | | | **50TB:** kích thích sinh trưởng/lúa, vải, chè, cà phê, dưa hấu | Công ty CP Nông dược  Nhật Việt |
|  | Gibberellic acid 0.3g/kg (0.4g/l), (0.4g/kg) + N 10.7g/kg (10.6g/l), (10.6g/kg) + P2O5 10g/kg (10g/l), (10g/kg) + K2O 10g/kg (20g/l), (20g/kg) + Vi lượng | Lucasone  31GR, 41SL, 41WP | | | | kích thích sinh trưởng/vải | Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ |
|  | Nucleotide (Adenylic acid, guanylic acid, cytidylic acid, Uridylic acid) | Sunsuper  0.5SL | | | | kích thích sinh trưởng/ vải | Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung | - |
| **5. Chất dẫn dụ côn trùng :** | | | | | | | |  |
|  | Protein thuỷ phân | Ento-Pro  150SL | | | | ruồi hại quả/ cây có múi, mận, đào, ổi, vải, doi, hồng, thanh long, táo, lê, đu đủ, khế, na, quất hồng bì, mướp, mướp đắng, hồng xiêm, gấc, bí đỏ, trứng gà, bí xanh, cà, ớt | Viện Bảo vệ thực vật | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |