

## OSANN PHẢM B TÔT

## 1. TĂNG TRƯỞNG TỐT <br> 2. TỶ LỆ THÀNH CÔNG TỐT <br> (3) LợI NHUẬN TỐT

KHI TÔM LỚN, NÊN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG THỨC ĂN
© TĂNG TRONG THE゚
© THỨC ÅN TÔM SÚ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI TIỀN GIANG Lô O3, KCN Mỹ Tho, Tỉnh lộ 864, Ấp Bình Tạo Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang ĐT: (84-273) 3953004-3953203

Fax: (84-273) 3953005

## THÀNH PHÂN ロINH ロUひ̈́ng củA THU゙ㄷ ĂN

| Mâ số thức ăn | SD880 | SD881 | SD882 | SD883 | SD884 | SD885 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Độ̀ ấm tối đa（\％） | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Protein thố tối thiểu（\％） | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Béo thô tối thiểu（\％） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Xo thô tối đa（\％） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tro tối đa（\％） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hình dạng | Hạt | Hạt | Viên | Viên | Viên | Viên |
| Kích thước（mm） | $40 \#$ | $14-18 \#$ | $\Phi 1.2$ | $\Phi 1.2$ | $\Phi 1.4$ | $\Phi 1.7$ |
| Bao gói（kg） | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

## 02）HỰ̛́NG ロẪN CHロ ĂN

| Mã số thức ăn | SD880 | SD881 | SD882 | SD883 | SD884 | SD885 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Trọng lượng tôm（g） | PL 10－15 | PL 15－1 g | $1-2 \mathrm{~g}$ | $2-3 \mathrm{~g}$ | $3-7 \mathrm{~g}$ | $7-12 \mathrm{~g}$ |
| Ngày tuổi | $1-4$ | $5-15$ | $16-30$ | $31-40$ | $41-65$ | $66-100$ |
| Tỉ lệ cho ăn（\％） <br> theo trọng lượng tôm | $25-30$ | $15-25$ | $8-15$ | $7-8$ | $5-6$ | $3-4$ |
| （\％）Thức ăn trong sàng |  |  |  | $5-6$ | $7-8$ | $9-10$ |
| Số lần cho ăn／ngày | $2-3$ | $3-4$ | $3-4$ | $3-4$ | $3-4$ | $2-3$ |
|  | $6: 00(50 \%)$ | $6: 00(30 \%)$ | $6: 00(30 \%)$ | $6: 00(30 \%)$ | $6: 00(35 \%)$ | $6: 00(40 \%)$ |
| Thời điểm cho ăn |  | $11: 00(20 \%)$ | $11: 00(20 \%)$ | $11: 00(20 \%)$ | $11: 00(20 \%)$ | $11: 00(20 \%)$ |



