**Phụ lục III**

**ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT GIỐNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ**

**Giống thủy sản**

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: /TTr-SNN ngày tháng 11 năm 2024 của*

*Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên loài** | **Chiều dài, cm** | **Khối lượng, g** |
| 1 | Mè hoa | Từ 3,1 đến 15,0 | Từ 0,5 đến 30,0 |
| 2 | Trắm cỏ | Từ 3,1 đến 15,0 | Từ 0,7 đến 45,0 |
| 3 | Trắm đen | Từ 3,6 đến 15,0 | Từ 0,6 đến 40,0 |
| 4 | Trôi Việt | Từ 3,1 đến 10,0 | Từ 0,5 đến 20,0 |
| 5 | Trê lai F1 | Từ 6,1 đến 12,0 | Từ 5,0 đến 30,0 |
| 6 | Chim trắng | Từ 2,6 đến 7,0 | Từ 0,8 đến 12,0 |

*(Căn cứ QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt)*