**DANH SÁCH TIN CẢNH BÁO THÁNG 11-2022**

| **STT** | **Tên quốc gia** | **Số kí hiệu** | **Tên sản phẩm** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên minh Châu Âu | G/TBT/N/EU/935 | Mỹ phẩm |
| 2 |  Ai Cập | G/TBT/N/EGY/333 | Sơn và vecni |
| 3 |  Ấn Độ | G/TBT/N/IND/237 | Sản phẩm thực phẩm: sữa và các sản phẩm từ sữa; Thịt và các sản phẩm từ thịt bao gồm gia cầm, cá và các sản phẩm của chúng; Bột trứng; Thức ăn cho trẻ sơ sinh; Thực phẩm dinh dưỡng |
| 4 | Liên minh Châu Âu | G/TBT/N/EU/934 | Rượu etylic nguồn gốc nông nghiệp (rượu mạnh và các sản phẩm rượu vang) |
| 5 |  Uganda | G/TBT/N/UGA/1698 | Thức uống |
| 6 | Tanzania | G/TBT/N/TZA/844 | Hạt có dầu |
| 7 |  Brazil | G/TBT/N/BRA/1458 | Thiệt bị y tế |
| 8 | Mỹ | G/TBT/N/USA/1939 | Giấy và các sản phẩm bao bì từ giấy; Vật liệu đóng gói và phụ kiện |
| 9 | Brazil | G/TBT/N/BRA/1456 | Công nghệ thực phẩm |
| 10 | Hàn Quốc | G/TBT/N/KOR/1112 | Dược phẩm |
| 11 | Ukraine | G/TBT/N/UKR234 | Sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh |
| 12 |  Brazil | G/TBT/N/BRA/1453 | Hóa chất hữu cơ |
| 13 |  Nhật Bản | G/TBT/N/JPN/751 | Dược phẩm |
| 14 |  Brazil | G/SPS/N/ BRA/2113 | Công nghệ thực phẩm |
| 15 |  Brazil | G/SPS/N/BRA/2095 | Kem và các loại nước đá ăn được khác, có hoặc không chứa ca cao |
| 16 | Thái Lan | G/SPS/N/THA/593 | Trâu bò và các sản phẩm của chúng |
| 17 |  Brazil | G/SPS/N/BRA/2102 | Các sản phẩm rau chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác |
| 18 |  Nepal | G/SPS/N/NPL/38 | Gạo tăng cường |
| 19 |  Nhật Bản | G/SPS/N/JPN/1141 | Gia cầm sống, sản phẩm thịt và trứng gia cầm |
| 20 |  Canada | G/SPS/N/CAN/1463 | Thuốc trừ sâu florylpicoxamid trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau |
| 21 | Ukraine | G/SPS/N/UKR/192 | Sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 22 | Ma-rốc | G/SPS/N/MAR/91 | Thuốc bảo vệ thực vật |
| 23 | Australia | G/SPS/N/AUS/550 | Cá và các sản phẩm từ cá dùng làm thức ăn cho vật nuôi và thức ăn gia súc |
| 24 | Nhật Bản | G/SPS/N/JPN/1132 | Tất cả thực phẩm |