**Phụ lục B**

**Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống vải**

B.1. Loài chung: vải: *Litchi chinensis* Sonn.

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

4.1. Họ tên: Địa chỉ:

4.2. Họ tên: Địa chỉ:

4.3. Họ tên: Địa chỉ:

B.5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo:

B.5.1. Nguồn gốc

- Tên giống bố, mẹ:

- Nguồn gốc vật liệu:

B.5.2. Phương pháp chọn tạo

- Lai hữu tính:

+ Lai định hướng: [ ]

+ Lai định hướng một phần: [ ]

+ Lai không định hướng: [ ]

- Xử lí đột biến:

- Phát hiện và phát triển:

- Phương pháp khác:

B.5.3. Thời gian và địa điểm chọn tạo

B.5.4. Phương pháp duy trì và nhân giống:

Nhân giống từ hạt:

(a) Giống tự thụ phấn [ ]

(b) Giống giao phấn

Quần thể giống [ ]

Giống tổng hợp [ ]

(c) Giống lai [ ]

(d) Khác [ ] (mô tả chi tiết)

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

Nước ngày tháng năm

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** | **Trạng thái**  **biểu hiện** | **Mã số** | **(\*)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Quả: Kích cỡ  *Fruit: size*  (Tính trạng số 34) | Rất nhỏ - very small | 1 |  |
| Nhỏ - small | 3 |  |
| Trung bình - medium | 5 |  |
| Lớn - large | 7 |  |
| Rất lớn - very large | 9 |  |
| 7.2 Quả: màu vỏ  *Fruit: color of skin*  (Tính trạng số 39) | Xanh - green | 1 |  |
| Xanh và đỏ – *green and red* | 2 |  |
| Vàng và đỏ – *yellow and red* | 3 |  |
| Hồng đỏ – *pink red* | 4 |  |
| Đỏ trung bình – *medium red* | 5 |  |
| Đỏ đậm – *dark red* | 6 |  |
| Đỏ tím – *purplish red* | 7 |  |
| 7.3 Quả: bề mặt  *Fruit: surface*  (Tính trạng số 40) | Nhẵn hoặc hơi nhô lên  *smooth or slightly raised protuberance* | 1 |  |
| Nhô trung bình  *moderately raised protuberance* | 2 |  |
| Nhô nhiều  *strongly raised protuberance* | 3 |  |
| 7.4 Hoa: thời gian chín thu hoạch  *Time of harvest maturity*  (Tính trạng số 51) | Rất sớm – *very* *early* | 1 |  |
| Rất sớm đến sớm - *very* *early to early* | 2 |  |
| Sớm - *early* | 3 |  |
| Sớm đến Trung bình – *early to medium* | 4 |  |
| Trung bình – *medium* | 5 |  |
| Trung bình đến muộn – *medium to late* | 6 |  |
| Muộn - *late* | 7 |  |
| Muộn đến rất muộn – *late to very late* | 8 |  |
| Rất muộn - *very late* | 9 |  |

*Chú thích: (\*): Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống*

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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

9.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh:

9.2. Các điểu kiện đặc biệt để khảo nghiệm giống:

9.3. Thông tin khác:

Ngày tháng năm

*(Ký tên , đóng đấu)*