**HIỆU ĐÍNH CÁC MÃ CODE TỒN TẠI**

**TRONG BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số** | **Tiếng Anh** | **Bản dịch hiện hành** | **Sửa thành** |
| 1 | 060473 | Folding doors of metal | Cửa xếp bằng kim loại | Cửa gấp bằng kim loại |
| 2 | 110100 | Glue-heating appliances | Thiết bị để sấy khô keo dán | Thiết bị làm nóng keo dán |
| 3 | 390063 | Transport of travellers | Vận chuyển hành khách | Vận chuyển khách lữ hành |
| 4 | 300167 | Relish [condiment] | Đồ gia vị | Xốt củ quả [gia vị] |
| 5 | 300177 | Muesli | Món ăn điểm tâm | Món điểm tâm từ yến mạch và các loại quả, hạt khô (Muesli) |
| 6 | 210215 | Eyebrow brushes | 1) Bàn chải lông mày;  2) Bút vẽ lông mày | 1) Bàn chải lông mày;  2) Bút chải lông mày |
| 7 | 060199 | Baskets of metal | 1) Rổ bằng kim loại;  2) Sọt bằng kim loại | 1) Rổ bằng kim loại;  2) Giỏ bằng kim loại  3) Sọt, bằng kim loại |
| 8 | 300009 | Infusion, not medicinal | Dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc | Đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế |
| 9 | 050217 | Fly glue | 1) Keo dính ruồi;  2) Chất dính ruồi | Keo dính ruồi |
| 10 | 110265 | Barbecues | Vỉ để nướng/Vỉ nướng | Vỉ nướng ngoài trời (Barbecues) |
| 11 | 070214 | Atomisers [machines] | Thiết bị phun xịt [máy móc] | Thiết bị phun mù [máy móc] |
| 12 | 160344 | Drawer liners of paper, perfumed or not | Thiết bị kẻ dòng cho giấy, có hoặc không có mùi thơm | Miếng lót ngăn kéo bằng giấy, có hoặc không có mùi thơm |
| 13 | 030084 | Emery paper | 1) Giấy nhám;  2) Giấy ráp | 1) Giấy nhám mịn  2) Giấy ráp mịn |
| 14 | 030140 | Sandpaper | 1) Giấy ráp;  2) Giấy nhám | 1) Giấy nhám  2) Giấy ráp |