**Thức ăn cá rô đồng nhãn hiệu UP**

**ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM**

1. Thức ăn cá Rô Đồng với thành phần dinh dưỡng tối ưu giúp cho cá tăng trưởng tốt.
2. Nguyên liệu, thành phẩm được kiểmsoát chặt chẽ bởi hệ thống ISO 9001, ISO 22000, HACCP.
3. Đa dạngvề kích cỡ, phù hợp từng giai đoạn phát triển của cá, giảm thiểu sự phân đàn.
4. Thức ăn có mùi vị hấp dẫn, cá bắt mồi nhanh.
5. Rút ngắn thời gian nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.

**THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU**

Bột cá, Bột mì, Bột đậu nành, Cám gạo, Dầu cá,Vitamin và Khoáng chất.

**THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã số thức ăn** | **D1000** | **D2000** | **D3000** | **D4000** | **D5000** | **D6000** | **D7000** |
| Độ ẩm tối đa (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Protein thô tối thiểu (%) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Béo thô tối thiểu (%) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tro tối đa (%) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Xơ thô tối đa (%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bao gói (kg) | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**HƯỚNG DẪN CHO ĂN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số thức ăn | **D1000** | **D2000** | **D3000** | **D4000** | **D5000** | **D6000** | **D7000** |
| Hình dạng | Hạt | Viên | Viên | Viên | Viên | Viên | Viên |
| Kích cỡ thức ăn(mm) | 40# | Ф0.8-1.2 | Ф1.5-1.7 | Ф2.0-2.2 | Ф3.0-3.2 | Ф4.3-4.7 | Ф6.3-6.7 |
| Trọng lượng cơ thể (g) | 1↓ | 1↓ | 1-3 | 3-10 | 10-50 | 50-150 | 150↑ |
| Tỷ lệ cho ăn (%) so với trọng lượng cá | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 5-7 | 4-5 | 2-3 | 1-2 |
| Số lần cho ăn/ ngày | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |

**GHI CHÚ**

Các số liệu trên được điều chỉnh dựa vào thời tiết, nhiệt độ, chất lượng nước ao, tính thèm ăn, trọng lượng và kích cỡ cá.

**FEED FEATURES**

1. Optimal nutritional feed formulation brings best growth performance of fish.
2. Material, feed are control strictly under ISO 9001, ISO 22000, HACCP management system.
3. Diversified feed size is suitable for many fish stages, minimize fish’ size variation.
4. Good attractability stimulates fish fast feeding.
5. Shorten culture period, Increase profitability.

**FEED INGREDIENTS**

Fish meal, Soybean meal, Wheat flour, Rice bran, Fish oil, Vitamins and Minerals.

**FEED DATA AND PROXIMATE ANALYSIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **D1000** | **D2000** | **D3000** | **D4000** | **D5000** | **D6000** | **D7000** |
| Moisture(%), max | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Crude protein(%), min | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Crude fat (%), min | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ash(%), max | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Crude fibre (%), max | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Packing (kg) | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**RECOMMENDED FEEDING GUIDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | **D1000** | **D2000** | **D3000** | **D4000** | **D5000** | **D6000** | **D7000** |
| Shape | Crumble | EP (Extruded Pellet) | | | | | |
| Size(mm) | 40# | Ф0.8-1.2 | Ф1.5-1.7 | Ф2.0-2.2 | Ф3.0-3.2 | Ф4.3-4.7 | Ф6.3-6.7 |
| Fish body weight (g) | 1↓ | 1↓ | 1-3 | 3-10 | 10-50 | 50-150 | 150↑ |
| Daily feeding / biomass (%) | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 5-7 | 4-5 | 2-3 | 1-2 |
| Daily feeding frequency | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |

**NOTES**

The data given above are adjusted according to weather, water temperature, water quality, appetite, body weight and size of fish.