Phụ lục B

Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống cà

B.1. Loài:Cà: *Solanum melongena* L.

B.2. Tên giống:

B.3. Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại / FAX / E.mail:

B.4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống

1. Họ tên Địa chỉ

2. Họ tên Địa chỉ

3. Họ tên Địa chỉ

B.5. Thông tin quá trình chọn tạo và nhân giống

B.5.1. Phương pháp chọn tạo

Cung cấp thông tin chi tiết

B.5.2. Phương pháp nhân giống

Cung cấp thông tin chi tiết

B.6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài

1. Tên nước ngày tháng năm

2. Tên nước ngày tháng năm

B.7. Các tính trạng đặc trưng của giống

Bảng B.1 - Một số tính trạng đặc trưng của giống

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tính trạng | Mức độ biểu hiện | Mã số |
| 7.1. Quả: chiều dài  *Fruit: length*  (Tính trạng số 16) | Rất ngắn - *very short*  Ngắn - *short*  Trung bình - *medium*  Dài - *long*  Rất dài - *very long* | 1  3  5  7  9 |
| 7.2. Quả: tỷ lệ chiều dài/đường kính lớn nhất  *Fruit: ratio length/maximum diameter*  (Tính trạng số 18) | Rất nhỏ - *very small*  Nhỏ - *small*  Trung bình - *medium*  Lớn - *large*  Rất lớn - *very large* | 1  3  5  7  9 |
| 7.3. Quả: hình dạng  *Fruit: general shape*  (Tính trạng số 19) | Cầu *- globular*  Trứng *- ovoid*  Trứng ngược *- obovate*  Quả lê *- pear shaped*  Chuỳ *- club shaped*  Bầu dục *- ellipsoid*  Trụ *- cylindrical* | 1  2  3  4  5  6  7 |
| 7.4. Quả: màu chính của vỏ lúc thu hoạch  *Fruit: main color of skin at harvest maturity*  (Tính trạng số 24) | Trắng – *white*  Xanh *– green*  Tím nhạt – *light violet*  Tím *– violet* | 1  2  3  4 |
| 7.5. Quả: vết sọc  *Fruit: stripes*  (Tính trạng số 28) | Không có - *absent*  Có - *present* | 1  9 |
| 7.6. Quả: màu thịt quả  *Fruit: color of flesh*  (Tính trạng số 40) | Trắng nhạt - *whitish*  Xanh nhạt - *greenish* | 1  2 |

B.8. Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm

Bảng B.2 - Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên giống tương tự | Những tính trạng khác biệt | Trạng thái biểu hiện | |
| Giống tương tự | Giống khảo nghiệm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

B.9. Các thông tin bổ sung giúp cho việc phân biệt giống

B.9.1. Thông tin bố sung đã được cung cấp ở mục B6 và B7, những tính trạng bổ sung này có bất kỳ tính trạng nào có thể giúp phân biệt giống không ?

Có [ ] không [ ]

(nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

B.9.2. Có điều kiện đặc biệt để trồng giống hoặc tiến hành kiểm tra?

Có [ ] Không [ ]

(nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

B.9.3. Thông tin khác

Sử dụng giống:

(a) Dùng làm rau [ ]

(b) Thức ăn chăn nuôi [ ]

(đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

(c) Khác [ ]

(đề nghị cung cấp thông tin chi tiết)

B.9.4. Giấy phép để tạo ra giống

(a) Giống có yêu cầu giấy phép để tạo giống trong điều kiện tập trung vào bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và động vật?

Có [ ] Không [ ]

(b) Giấy phép được chấp nhận không?

Có [ ] Không [ ]

Nếu câu trả lời là (b) có, đề nghị gửi kèm theo bản sao giấy phép

B.10. Tôi cam đoan những thông tin đã kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác.

Ngày tháng năm

*(Ký tên , đóng đấu)*