**Phụ lục -Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Axít Acetic | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Có | 14.11.2, 14.11.3, 5.11.4,14.11.6, 14.11.7, 5.11.8,14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Aceticanhydride | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4, 14.11.6,14.11.7,14.11.8, 14.18.6 |
| Acetochlor | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Acetonecyanohydrin | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A | Có | 14.12, 14.13,14.16, 14.17, 14.18&14.21.12(14.18),15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3. (15.6.3) |
| Acetonitrile | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.12, 14.18.6 |
| Acetonitrile (Độ tinh khiết thấp) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| A xíthỗn hợp dầu tinh luyện từđậu nành,ngũ cốc (ngô bắp)vàdầu hướng dương | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịchAcrylamide(≤ 50%) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | C | Không | Không | Không | 14.12.3,14.13, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9),15.2.7-1. (15.6.1) |
| AxítAcrylic | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A | Có | 14.11.2,14.11.3,5.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8,14.12.3,14.12.4,14.13,14.15, 14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-9. (15.2.9),15.2.7-1. (15.6.1) |
| Acrylonitrile | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.13,14.15,14.18&14.21.12(14.18) |
| Acrylonitrile-Styrenecopolymer hòa tan trongpolyetherpolyol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Adiponitrile | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  | IIB | Có | R | T | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alachlortechnical(≥ 90%) | X | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A C | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohol (C9-C11) poly (2.5-9) ethoxylates | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (3-6) ethoxylates | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohol (C6-C17) (secondary) poly (7-12) ethoxylates | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Alcohol (C12-C16) (secondary) poly (1-6) ethoxylates | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohol (C12-C16) (secondary) poly (20+) ethoxylates | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohol (C12-C16) (secondary) poly (7-19) ethoxylates | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohols (C13+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohols (C12+),primary, linear | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohols (C8-C11),primary, linear and essentially linear | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohols(C12-C13),primary, linear and essentially linear | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alcohols(C14-C18),primary, linear and essentially linear | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkanes (C6 - C9) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Iso-andcyclo-alkanes (C10-C11) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Iso-andcyclo-alkanes (C12+) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Alkanes(C10-C26), linear and branched, (điểm chớp cháy>600C) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | AB C | Không | 14.18.6 |
| n-Alkanes (C10+) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Alkaryl polyethers (C9 - C20) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| AxítAlkenoic, polyhydroxyester borated | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3, 14.12.4, 14.12.6,  15.2.3-6, (15.2.6), |
| Alkenyl (C11+)amide | X | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkenyl(C16-C20)succinicanhydride | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | Không | Có | 14.12, 14.16,  14.18&14.21.12(14.18) |
| Alkyl acrylate-vinylpyridine copolymer trong toluene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Alkylaryl phosphate (>40% Diphenyl tolyl phosphate, < 0.02% ortho-isomers) | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A B C | Không | 14.12, 14.16,  14.18&14.21.12(14.18) |
| Alkylated(C4-C9) hinderedphenols | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | BD | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene  (each C12 – C17) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Alkyl benzene chưng cất cuối | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Hỗn hợp Alkylbenzene (chứa< 50% of toluene) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A B C | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Ankyl (C3 – C4) benzens | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ankyl (C5 – C8) benzens | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Alkyl(C9+) benzens | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Alkyl (C11-C17) benzeneaxítsulphonic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl benzene axítsulphonic, Dung dịch muối natri | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl(C12+)dimethylamine | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | B C D | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Alkyldithiocarbamate (C19-C35) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl dithiothiadiazole (C6-C24) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl ester copolymer(C4-C20) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl(C8-C10)/(C12 -C14):(≤ 40%/ ≥ 60%) polyglucoside solution (≤ 55% ) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl(C8-C10)/(C12 -C14):(≥ 60%/≤40%) polyglucoside solution(≤ 55%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl(C7-C9) nitrates | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,14.19,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3. (15.6.3) |
| Alkyl(C7-C11)phenolpoly(4-12) ethoxylate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Alkyl(C8-C40)phenolsulphide | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Alkyl(C8-C9)phenylaminetrong dung môi thơm | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Alkyl(C9-C15)phenylpropoxylate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Alkyl(C8-C10) Dung dịchpolyglucoside (≤65%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl(C8-C10)/(C12-C14):(50%/50%) Dung dịch polyglucoside (≤ 55%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl(C12-C14)Dung dịch polyglucoside (≤55%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkyl (C12-C16) propoxyamine ethoxylate | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A C | Có | 14.12,14.15,14.18& 14.21.12 (14.18), 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl (C10-C20,bão hòa và không bão hòa) phosphite | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alkylaxít sulphoniceste ofphenol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl (C18+) toluenes | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Alkyl(C18-C28) axít toluenesunlphonic | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6,14.11.7,14.11.8,14.12,14.16,14.18& 14.21.12 (14.18),15.2.3-6.(15.2.6),  15.2.3-9.(15.2.9) |
| Alkyl(C18-C28) axíttoluenesunlphonic,muối calcium, borated | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12,14.16, 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl(C18-C28) axíttoluenesunlphonic, muối calcium, low overbase | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12,14.16,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Alkyl(C18-C28) axíttoluenesunlphonic, muối calcium, high overbase | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12,14.16,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Allyl alcohol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Allyl chloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.16, 14.18 & 14.21.12 (14.18) |
| Dung dịch Aluminium chloride/Hydrogen chloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | NF | C | T | Không | Có | 14.11,14.12,14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dung dịch Aluminium sulphate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| 2-(2-Aminoethoxy) ethanol | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Aminoethyldiethanolamine/ Aminoethylethanolamine | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Aminoethyl ethanolamine | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | Không | A | Không |  |
| N-Aminoethylpiperazine | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| 2-Amino-2methyl-1-propanol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Ammonia aqueous (≤ 28%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | A B C | Có | 14.18.6 |
| Dung dịch Ammonium chloride (< 25%) (\*) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không |  |
| Dung dịch Ammonium hydrogen phosphate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Ammonium lignosulphonate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Ammonium nitrate (≤ 93%) | Z | S/P | 2 | 1G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.2&14.21.2(14.2),14.11.4,14.11.6,14.17, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Ammonium polyphosphate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Ammonium sulphate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Ammonium sulphide (≤ 45%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3.(15.6.3) |
| Dung dịch Ammonium thiosulphate (≤ 60%) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy>60oC |
| Amyl acetate (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| n-Amyl alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Amylalcohol,primary | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| sec-Amyl alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| tert-Amyl alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| tert-Amyl methyl ether | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Aniline | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A | Không | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Arylpoliolefins (C11-C50) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Aviation alkylates(C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95-1200C) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | B | Không | 14.18.6 |
| Barium long chain(C11-C50) alkaryl sulfonate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.12.3,14.18&14.21.12.(14.18), 15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9.(15.2.9) |
| Benzene and hỗn hợp chứa 10% benzene hoặc hơn (i) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A B | Không | 14.12.1,14.16, 14.18.6,  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Benzen sulphonyl chloride | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítBenzenetricarboxylic, trioctyl ester | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Benzyl acetate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Benzyl alcohol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Benzyl chloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A B | Có | 14.12, 14.13,14.16, 14.18  &14.21.12.(14.18) |
| Hỗn hợp dung dịch gồm dầu Diesel/gas and Alkanes (C10-C26), linear and branched với điểm chớp cháy>600C(25%<thể tích<99%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | AB C | Không | 14.12,14.16,14.18.6 |
| Hỗn hợp dung dịch gồm dầu Diesel/gas and Alkanes (C10-C26), linear and branched với điểm chớp cháy≤600C(25%<thể tích<99%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | C | F-T | AB C | Không | 14.12,14.16,14.18.6 |
| Hỗn hợp dung dịch gồm dầuDiesel/gas and FAME (25%<thể tích<99%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | AB C | Không | 14.12,14.16,14.18.6 |
| Hỗn hợp dung dịch gồm dầuDiesel/gas and dầu thực vật(25%<thể tích<99%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | AB C | Không | 14.12,14.16,14.18.6 |
| Hỗn hợp dung dịch gồmGasoline and Ethl alchol (25%<thể tích<99%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | C | F-T | A | Không | 14.12,14.16,14.18.6 |
| Dầu phanh chứa:Poly(2-8) alkylene (C2-C3) glycols/Polyalkylene(C2-C10)glycolsmonoalkyl(C1-C4) ethers and their borate esters | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |

| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Bromochloromethane | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không |  |
| Butene oligomer | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Butyl acetate ( tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Butyl acrylate ( tất cả đồng phân) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| tert-Butyl alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Butylamine ( tất cả đồng phân) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Có | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Butylbenzene ( tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Butyl benzyl phthalate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Butyl butyrate ( tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợp Butyl/Decyl/Cetyl/Eicosyl methacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A D | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Butylene glycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| 1,2 - Butylene oxide | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIB | Không | R | F | A C | Không | 14.8.1～14.8.7&14.21.8-1～14.21.8-5 (14.8.1～14.8.7), 14.8.12,14.8.13, 14.8.17 (14.8.16), 14.8.19 (14.8.17), 14.8.20 & 14.21.8-8 (14.8.18), 14.8.21 & 14.21.8-9 (14.8.19), 14.8.23 (14.8.21), 14.8.31～14.8.33 & 14.21.8-12 ～14.21.8-14(14.8.25), 14.8.35 (14.8.27) 14.8.37 & 14.21.8-16 (14.8.29), 14.18.6 |
| n-Butyl ether | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Trơ | T4 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.4.6,14.12, 14.18.6 |
| Butyl methacrylate | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A D | Không | 14.13, 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2) |
| n-Butyl propionate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Butyraldehyde ( tất cả đồng phân) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| AxítButyric | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.1.7,14.11.8,14.18.6 |
| gamma-Butyrolactone | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Calcium alkaryl sulphonate(C11-C50) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | AB C | Có | 14.12,14.16,14.18& 14.21.12 (14.18) |
| Calcium alkyl (C10-C28) salicylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Có | 14.12.3, 14.12.4, 14.18.6, 15.2.3-9, (15.2.9) |
| Calcium hydroxide thể huyền phù | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Calcium hypochlorite (≤15%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | Không | Không | Không | 14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Dung dịch Calcium hypochlorite (>15%) | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | Không | Không | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Calcium lignosulphonate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Calcium long-chainalkyl (C5-C10) phenate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Calcium long-chainalkyl(C11-C40) phenate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Calcium long-chainalkylphenate sunphide (C8-C40) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6), |
| Calcium long-chainalkylsalicylate (C13+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Calcium long-chainalkylsalicylate (C18-C28) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12, 14.16, 14.18&14.21.12 (14.18), 15.2.3-6. (15.2.6), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Calcium nitrate/Magnesium nitrate/ Potassium chloride | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| epsilon-Caprolactam (nóng chảy hoặc dung dịch nước) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dầu Carbolic | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | F-T | A | Không | 14.12, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Carbon disulphide | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Đệm +Trơ | T6 | IIC | Không | C | F-T | C | Có | 14.3&14.21.3(14.3),14.12,  14.18&14.21.12(14.18) |
| Carbon tetrachloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Dầu vỏ hạt điều (chưa xử lý) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hương hải ly | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.9 |
| Dung dịch Cesium formate (\*) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợp Cetyl/Eicosyl methacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9), 15.2.7-1.(15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Chlorinatedparaffins(C10-C13) | X | P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chlorinated paraffins (C14-C17)( ≥ 50% chlorine, < 1% C13 or shorter chains ) | X | P | 1 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18 |
| AxítChloroacetic (≤ 80%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | Không | Không | Không | 14.11.2,14.11.4,14.11.6,14.11.7, 14.11.8,14.12.3,14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Chlorobenzene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18.6 |
| Chloroform | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Có | 14.12, 14.18.6 |
| Chlorohydrins (thô) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | C | F-T | A | Không | 14.12, 14.18&14.21.12 (14.18) |
| Axít4-Chloro-2-methylphenoxyacetic, Dung dịch muối dimethylamine | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| o-Chloronitrobenzene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A B D | Không | 14.12, 14.16,14.17, 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-pentan-3-one | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B D | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít2-or 3-Chloropropionic | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítChlorosulphonic | Y | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.5, 14.11.6,14.11.7,14.11.8,14.12, 14.15.2&14.21.11(14.15.2),  14.18&14.21.12(14.18) |
| m-Chlorotoluene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18.6 |
| o-Chlorotoluene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18.6 |
| p-Chlorotoluene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Chlorotoluenes (hỗn hợp đồng phân) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Choline chloride | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| AxítCitric (≤ 70%) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Nhựa than đá | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | R | Không | BD | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nhựa than đá hòa than trong dầu hỏa | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hắc ín (nóng chảy) | X | S/P | 2 | 1G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | R | Không | BD | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Mỡ thực vật lấy từ ca cao | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu dừa | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo từ dầu dừa | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo từ dầu dừamethyl ester | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Copper salt of long chain(C17+) axítalkanoic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu ngô | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hạt bông | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Creosote (Nhựa than đá) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | R | T | A D | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6,  15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9.(15.2.9) |
| Cresols ( tất cả đồng phân) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | T1 | IIA | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítCresylic, dephenolized | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| AxítCresylic, Dung dịch muối natri | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Crotonaldehyde | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A | Có | 14.12, 14.15,14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| 1,5,9-Cyclododecatriene | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.13, 14.18&14.21.12 (14.18),15.2.7-1.(15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |
| Cycloheptane | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Cyclohexane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Cyclohexanol | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Cyclohexanone | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Cyclohexanone, Hỗn hợp Cyclohexanol | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Cyclohexyl acetate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Cyclohexylamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A C | Không | 14.18.6 |
| 1,3-Cyclopentadiene dimer (nóng chảy) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Cyclopentane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Cyclopentene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| p-Cymene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Decahydronaphthalene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6 |
| AxítDecanoic | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Decene | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Decyl acrylate | X | S/P | 1 | 2G | Hở | Không | T3 | IIA | Có | O | Không | A C D | Không | 14.13, 14.18&14.21.12 (14.18),15.2.7-1.(15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |
| Decyl alcohol ( tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) (e) |
| Hỗn hợp Dexyl/Dodecyl/Tetradecyl alcohol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3, 14.12.4, 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Decyloxytetrahydrothiophene dioxide | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diacetone alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Dialkyl(C8-C9) diphenylamines | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Dialkyl(C7-C13)phthalates | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dialkyl (C9-C10) phthalates | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dung dịch Dialkyl thiophosphates muối natri | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A C | Không | 14.12.3,14.12.4, 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dibromomethane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.12.3,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dibutylamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A C D | Không | 14.18.6 |
| Dibutyl hidrogen phosphonate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| 2,6-Di-tert-butylphenol | X | P | 1 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C D | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dibutyl phthalate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dibutyl terephthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | AB C | Không | 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dichloro benzene ( tất cả đồng phân) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | R | T | A B D | Không | 14.18.6 |
| 3,4-Dichloro-1-butene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A B C | Có | 14.12.3,14.16, 14.18.6 |
| 1,1– Dichloroethane | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Có | 14.18.6 |
| Dichloroethylether | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| 1,6-Dichlorohexane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B | Không | 14.18.6 |
| 2,2-Dichloroisopropylether | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A C D | Không | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dichloromethane | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | R | T | Không | Không | 14.18.6 |
| 2,4-Dichlorophenol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Khô |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít2,4-Dichlorophenoxyacetic, Dung dịch muối diethanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít2,4-Dichlorophenoxyacetic, Dung dịch muối dimethylamine(≤70%) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít2,4-Dichlorophenoxyacetic, Dung dịch muối triisopropanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| 1,1- Dichloropropane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.12, 14.18.6 |
| 1,2- Dichloropropane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.12, 14.18.6 |
| 1,3-Dichloropropene | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A B | Có | 14.12,14.16, 14.17,14.18&  14.21.12(14.18) |
| Hỗn hợp Dichloropropene/Dichloropropane | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A B D | Có | 14.12,14.16, 14.17,14.18&14.21.12(14.18) |
| Axít2,2- Dichloropropionic | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Khô |  |  | Có | R | Không | A | Không | 14.11.2,14.11.4,14.11.6,14.11.7, 14.11.8,14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dicyclopentadiene, Resin Grade, 81-89% | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIB | No | C | F-T | AB C | Có | 14.12,14.13,14.16,14.18& 14.21.12 (14.18) |
| Diethanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T1 | IIA | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diethylamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Có | 14.12, 14.18.6 |
| Diethyminoethanol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A C | Không | 14.18.6 |
| 2,6 – Diethylaniline | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | B C D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diethylbenzene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Diethyleneglycoldibutylether | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Diethyleneglycoldiethylether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Diethyleneglycolphthalate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Diethylenetriamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| AxítDiethylenetriaminepentaacetic, Dung dịch muối pentanatri | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Diethyl ether | Z | S/P | 2 | 1G | K.soát | Trơ | T4 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.4,14.14&14.21.10(14.14),  14.18&14.21.12(14.18) |
| Di-(2-ethylhexyl)adipate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Di-(2-ethylhexyl)adipate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6 |
| Diheptyl phthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Diethyl sulphate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A | Không | 14.18.6 |
| Diglicidyl etherof bisphenol A | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diglicidyl etherof bisphenol F | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Diheptylphthalic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Di-n-hexyl adipate | X | P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18) |
| Dihexyl phthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Diisobutylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F-T | A C D | Không | 14.12.3,14.18.6 |
| Diisobutylene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Diisobutylketone | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Diisobutylphthalate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Diisononyl adipate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Diisooctylphthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Diisopropanolamine | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diisopropylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A | Có | 14.12,14.18&14.21.12(14.18) |
| Diisopropylbenzene ( tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Diisopropylnaphthalene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| N,N-Dimethylacetamide | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A C D | Không | 14.12, 14.16 |
| Dung dịch N,N-Dimethylacetamide(≤ 40%) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | B | Không | 14.12.1,14.16 |
| Dimethyladipate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Dimethylamine(≤ 45%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A C D | Không | 14.12, 14.18.6 |
| Dung dịch Dimethylamine (45%<but ≤55%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F-T | A C D | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Dung dịch Dimethylamine (55%<but ≤65%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F-T | A C D | Có | 14.12, 14.14&14.21.10 14.14),14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| N,N-Dimethylcyclohexylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A C | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Dimethyldisulphide | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | B | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| N,N-Dimethyldodecylamine | X | S/P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | B | Không | 14.18&14.21.12(14.18) |
| Dimethylethanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A D | Không | 14.18.6 |
| Dimethylformamide | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A D | Không | 14.18.6 |
| Dimethylglutarate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dimethylhydrogenphosphite | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A D | Không | 14.12.1,14.18.6 |
| AxítDimethyloctanoic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dimethylphthalate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dimethylpolysiloxane | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol(nóng chảy hoặc dung dịch) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dimethylsuccinate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dinitrotoluene(nóng chảy) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A | Không | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18), 14.20, 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9),15.2.7-4. (15.6.4) |
| Dinonylphthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dioctylphthalate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| 1,4-Dioxane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F-T | A | Không | 14.12,14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dipentene | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Diphenyl | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diphenylamine(nóng chảy) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | BD | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diphenylamine,reactionproductwith  2,2,4-Trimethylpentene | Y | S/P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Diphenylamines, alkylated | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Diphenyl/Diphenylether | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Diphenyl ether | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Diphenyl ether/Diphenylphenyl ether | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Diphenylmethanediisocyanate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Khô | - | - | Có(a) | C | T(a) | A B C  (b)D | Không | 14.12, 14.14.2&14.21.11 14.15.2), 14.16,14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nhựa Diphenylolpropane-epichlorohydrin | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Di-n-propylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.12.3,14.18.6 |
| Dipropyleneglycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dithiocarbamateester(C7-C35) | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ditridecyladipate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Ditridecylphthalate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Diundecylphthalate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dodecane (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6 |
| tert-Dodecanethiol | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B D | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dodecene (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dodecyl alcohol | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Dodecylamine/Tetradecylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dodecylbenzene | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Dung dịch Dodecyl diphenyl ether disulphonate | X | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dodecyl hydroxypropyl sulphide | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dodecyl methacrylate | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.13 |
| Hỗn hợp Dodecyl/Octadecyl methacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6), 15.2.7-1.(15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |
| Hỗn hợp Dodecyl/Pentadecyl methacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Dodecyl phenol | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dodecyl Xylene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Nước muối khoan (chứa muối kẽm) | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Nước muối khoan, chứa:Dung dịch calcium bromide, Dung dịch calcium chloride vàDung dịch natri chloride | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Epichlorohydrin | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | F-T | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| 2-Ethoxyethyl acetate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ethoxylated long chain (C16+) alkyloxyalkylamine | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethoxylated tallow amine (>95%) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12, 14.16, 14.18&14.21.12 (14.18), 15.2.3-6, (15.2.6), 15.2.3-9, (15.2.9) |
| Ethyl acetate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Ethyl acetoacetate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Ethyl acrylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Có | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Ethylamine | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | CD | Có | 14.12, 14.14&14.21.10 (14.14),14.18.6 |
| Dung dịch Ethylamine (≤ 72%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A C | Có | 14.12, 14.14&14.21.10 (14.14),14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethyl amyl ketone | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ethylbenzene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyltert-butylether | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ethylbutyrate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Ethylcyclohexane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| N-Ethylcyclohexylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| S-Ethyldipropylthiocarbamate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethylenechlorohydrin | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A D | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethylenecyanohydrin | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  | IIB | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethylenediamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítEthylenediaminetetraacetic, Dung dịch muối tetranatri | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethylenedibromide | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.12, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethylenedichloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethyleneglycol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyleneglycolacetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyleneglycolbutyletheracetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyleneglycoldiacetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyleneglycolmethyletheracetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Ethyleneglycolmonoalkylethers | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethyleneglycolphenylether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đườnghô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Hỗn hợp Ethyleneglycolphenylether/Diethylene glycolphenylether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợp Ethyleneoxide/Propyleneoxidevới khối lượngethyleneoxidekhông lớn hơn30% | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Trơ | T2 | IIB | Không | C | F-T | A C | Không | 14.8&14.21.8(14.8),14.12,  14.14&14.21.10(14.14),  14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethylene-vinylacetatecopolymer (nhũ tương) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethyl-3-ethoxypropionate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Axít2-Ethylhexanoic | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| 2-Ethylhexylacrylate | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T3 | IIB | Có | O | Không | A | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| 2-Ethylhexylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.12, 14.18.6 |
| 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol,C8-C10ester | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethylidene norbornene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A D | Không | 14.12.1,14.18.6 |
| Ethyl methacrylate | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A D | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| N-Ethylmethylallylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | C | F | A C | Có | 14.12.3,14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Ethyl propionate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| 2-Ethyl-3-propylacrolein | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Ethyl toluene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Axít béo(bão hòaC13+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béomethyl esters(m) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo,(C16+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Axít béo,C12+ | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo,C8-C10 | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18& 14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo,essentially linear(C6-C18), 2-ethylhexyl ester | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Ferric chloride | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.11, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch axítFerric nitrate/Nitric | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Có | 14.11,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dầu cá | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| AxítFluorosilicic (20-30%) trong dung dịch nước | Y | S/P | 3 | 1G | K.soát | Không | - | - | NF | R | T | Không | Có | 14.11, 14.18.6 |
| Dung dịch Formaldehyde (≤ 45%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Có | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Formamide | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítFormic (≤ 85%axít) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T(g) | A | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8, 14.12.3, 14.12.4, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítFormic (> 85%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T(g) | A | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8, 14.12.3, 14.12.4, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpaxítFormic (chứa tới 18% axítpropionic và tới 25% natri formate) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T(g) | AC | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,  14.11.6,14.11.7,14.11.8,  14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| Furfural | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Furfuryl alcohol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Glucitol/glycerol trộn propoxylated(thành phần nhỏ hơn 10% amines) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| Dung dịch Glutaraldehyde (≤ 50%) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Glycerolmonooleate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Glycerolpropoxylated | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| Glycerol,propoxylatedvàethoxylated | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không |  |
| Glycerol/sucrosetrộnpropoxylatedvà ethoxylated | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không |  |
| Glyceryltriacetate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| AxítGlycidyl ester ofC10trialkylacetic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch muối Glycine,natri | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch muối Glycolic (≤ 70%) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Glyoxal(≤ 40%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch axítGlyoxylic (≤ 50%) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A C D | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8,14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9),15.2.7-1.(15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3. (15.6.3) |
| Dung dịch Glyphosate (không chứasurfactant) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu đậu phộng | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Heptane (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axítn-Heptanoic | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Heptanol(tất cả đồng phân)(d) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Heptene (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Heptylacetate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợp 1-Hexadecylnaphthalene/1,4-bis(hexadecyl)naphthalene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Hexamethylenediamine(nóng chảy) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A C | Có | 14.12, 14.16,14.17,14.18,&14.21.12 (14.18)15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hexamethylenediamineadipate(50%ngậm nước) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Hexamethylenediamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.18.6 |
| Hexamethylenediisocyanate | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Khô | T1 | IIB | Có | C | T | A C(b) D | Có | 14.12, 14.21.11 (14.15.2),14.16, 14.17,14.18&14.21.12(14.18) |
| Hexamethyleneglycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Hexamethyleneimine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F-T | A C | Không | 14.18.6 |
| Hexane (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| 1,6-Hexanediol,chưng cất cao | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6,  15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítHexanoic | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Hexanol | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Hexene (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Hexyl acetate | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| AxítHydrochloric | Z | S/P | 3 | 1G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Có | 14.11 |
| Dung dịch Hydrogenperoxide (60%<khối lượng<70%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | Không | Không | Không | 14.5.1&14.21.4(14.5.1),14.18.6 |
| Dung dịch Hydrogenperoxide (8%<khối lượng<60%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | Không | Không | Không | 14.5.2,14.17, 14.18.6 |
| 2-Hydroxyethylacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A | Không | 14.12, 14.13,14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |
| AxítN-(Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacet ic,Dung dịch muối trinatri | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Axít2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dầu Illipe | Y | P | 2 (k) | 2G | ở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Isoamylalcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Isobutylalcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Isobutylformate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Isobutylmethacrylate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.12, 14.13,14.16,15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Isophorone | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Isophoronediamine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Isophoronediisocyanate | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Khô |  |  | Có | C | T | A B D | Không | 14.12, 14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.16,14.18.6 |
| Isoprene | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F | B | Không | 14.13, 14.14&14.21.10 (14.14),14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2) |
| Isopropanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | F-T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6(15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Isopropylacetate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Isopropylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | CD | Có | 14.12,14.14&14.21.10(14.14),  14.18&14.21.12(14.18) |
| Dung dịch Isopropylamine (≤ 70%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | CD | Có | 14.12, 14.18.6,  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Isopropylcyclohexane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Isopropyl ether | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.4.6,14.13.3,14.18.6 |
| Dầu Jatropha | Y | P | 2  (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | AB C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6 (15.2.6) |
| AxítLactic | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Lactonitrile (≤80%) | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A C D | Có | 14.12, 14.13,14.16,14.17, 14.18&14.21.12 (14.18),15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3.(15.6.3) |
| Mỡ | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Latex, ammonia (≤ 1%) inhibited | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Latex: Carboxylated styrene-Butadiene copolymer; Styrene-Butadiene rubber | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítLauric | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítLigninsulphonic, Dung dịch muối magnesium | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | AC | Không |  |
| AxítLigninsulphonic, Dung dịch muối natri | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hột gai | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Chất thải dung dịch hóa học | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.18.6, 19.5.1 |
| Long-chain alkaryl polyether(C11-C20) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| AxítLong-chain alkaryl sulphonic (C16-C60) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpLong-chain alkylphenate/Phenol sulphide | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| L-Lysine solution (≤60%) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Magnesium chloride | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Magnesium long-chain alkyl salicylate(C11+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Maleicanhydride | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A C(f) | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu Mangokernel | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Mercaptobenzothiazol,Dung dịch muối natri | X | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Mesityloxide | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Metamnatri | X | S/P | 2 | 2G |  | Không | - | - | NF | C | T | Không |  | 14.12, 14.16, 14.18&14.21.12(14.18). |
| AxítMethacrylic | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.13, 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9)  15.2.7-1. (15.6.1) |
| AxítMethacrylic- alkoxypoly(alkylene oxide)methacrylatecopolymer,Dung dịch nước muối natri(≤45%) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | A C | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nhựa Methacrylictrongethylene dichloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Methacrylonitrile | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.13,14.16,  14.18&14.21.12(14.18) |
| 3-Methoxy-1-butanol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| 3-Methoxybutyl acetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| N-(2-Methoxy-1-methylethyl)-2-ethyl-6- methyl chloroacetanilide | X | P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Methyl acetate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Methyl acetoacetate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Methyl acrylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIB | Không | R | F-T | A | Có | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Methyl alcohol | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Methylamine (≤42%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | C | F-T | A C D | Có | 14.12, 14.16,  14.18&14.21.12(14.18) |
| Methylamyl acetate | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Methylamyl alcohol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Methylamyl ketone | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| N-Methylaniline | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | AB C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6 |
| alpha-Methylbenzylalcholvới acetophenone (≤15%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | AB C | Có | 14.12,14.16,14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Methylbutenol | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Methyl tert-butyl ether | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Methyl butyl ketone | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6 |
| Methylbutynol | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không |  |
| Methyl butyrate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Methylcyclohexane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Methylcyclopentadiene dimer | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | B | Không | 14.18.6 |
| Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl | X | S/P | 1 | 1G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C D | Có | 14.12, 14.17,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Methyl diethanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| 2-Methyl-6-ethyl aniline | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6 |
| Methyl ethyl ketone | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| 2-Methyl-5-ethyl pyridine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  | IIA | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6 |
| Methyl formate | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A | Có | 14.12,14.14&14.21.10(14.14),  14.18&14.21.12(14.18) |
| 2-Methylglutaronitrile with 2-Ethylsuccinonitrile (≤12%) | Z | S | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12,14.16,14.18&14.21.12 (14.18) |
| 2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A B D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Methyl isobutyl ketone | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Methyl methacrylate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| 3-Methyl-3-methoxybutanol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Methyl naphthalene (nóng chảy) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | AD | Không | 14.18.6 |
| 2-Methyl-1, 3-propanediol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| 2-Methylpyridine | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F | A | Không | 14.12.3, 14.18.6 |
| 3-Methylpyridine | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F | AC | Không | 14.12.3,  14.18&14.21.12 (14.18) |
| 4-Methylpyridine | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A | Không | 14.12.3, 14.18&14.21.12  (14.18), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| N-Methyl-2-pyrrolidone | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Methyl salicylate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| alpha-Methylstyrene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIB | Không | R | F-T | A D(j) | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| 3-(methylthio)propionaldehyde | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | C | F-T | BC | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Molybdenum polysulfide long chain alkyl dithiocarbamide complex | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | C | T | A B C | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Morpholine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Motor fuel anti-knock compounds (có chứa lead alkyls) | X | S/P | 1 | 1G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | C | F-T | A C | Có | 14.6&14.21.6(14.6),14.12, 14.17,  14.18&14.21.12(14.18) |
| Myrcene | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Naphthalene (nóng chảy) | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | R | Không | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítNaphthalenesulphonic-Formaldehyde copolymer, Dung dịch muối natri | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítNeodecanoic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| AxítNitrating (Hỗn hợp sulphuric và nitric acids) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.11, 14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| AxítNitric (≥ 70%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.11,14.18&14.21.12(14.18) |
| AxítNitric (< 70%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Có | 14.11,14.18&14.21.12(14.18) |
| AxítNitrilotriacetic, Dung dịch muối trinatri | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Nitrobenzene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A D | Không | 14.12, 14.16,14.17,14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nitroethane | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A(f) | Không | 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-4. (15.6.4) |
| Nitroethane(80%)/Nitropropane(20%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A(f) | Không | 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3. (15.6.3) |
| Hỗn hợpNitroethane, 1-Nitropropane (each 15% or more) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6.(15.2.6),15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2.(15.6.2),15.2.7-3. (15.2.3) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy>60oC |
| o-Nitrophenol (nóng chảy) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A D | Không | 14.12, 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6), 15.2.3-9.(15.2.9) |
| 1-or 2-Nitropropane | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợpNitropropane (60%)/Nitroethane (40%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F-T | A(f) | Không | 14.18.6 |
| o-or p-Nitrotoluenes | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  | IIB | Có | C | T | A B | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Nonane (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | BC | Không | 14.18.6 |
| AxítNonanoic (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu cọ công nghiệp không ăn được | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | Không | A B C | Không | 14.12.3,14.12.4,14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nonene (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Nonyl alcohol (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Nonyl methacrylate monomer | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nonylphenol | X | P | 1 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nonylphenol poly (4+) ethoxylate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chất lỏng độc hại, NF, (1) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST1, Cat. X | X | P | 1 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chất lỏng độc hại, F, (2) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST1, Cat. X | X | P | 1 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chất lỏng độc hại, NF, (3) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST2, Cat. X | X | P | 2 | 2G | Hở | Không | - |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chất lỏng độc hại, F, (4) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST2, Cat. X | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-6. (15.2.6) |
| Chất lỏng độc hại, NF, (5) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST2, Cat. Y | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9)(l) |
| Chất lỏng độc hại, F, (6) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST2, Cat. Y | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9)(l) |
| Chất lỏng độc hại, NF, (7) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST3, Cat. Y | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9)(l) |
| Chất lỏng độc hại, F, (8) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST3, Cat. Y | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9)(l) |
| Chất lỏng độc hại, NF, (9) n.o.s. (tên ...., thành phần....) ST3, Cat. Z | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Chất lỏng độc hại, F, (10) n.o.s. (tên ...., thành phần ....) ST3, Cat. Z | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Octamethylcyclotetrasiloxane | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | AC | Không | 14.18.6, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Octane (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| AxítOctanoic (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Octanol (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Octene (tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| n-Octyl acetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Octyl aldehydes | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Octyl decyl adipate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Olefin-Alkyl ester copolymer (khối lượng phân tử 2000+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpOlefin (C7-C9) giàu C8, ổn định | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F | AB C | Không | 14.13,14.18.6 |
| Hỗn hợpOlefin (C5 - C7) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợpOlefin (C5 - C15) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Olefins(C13+,tất cả đồng phân) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpAnpha - olefins (C6 - C18­) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítOleic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Oleum | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Có | 14.11.2～14.11.8,14.12.1,14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.16,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Oleylamine | X | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu Olive | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpOxygenated aliphatic hydrocarbon | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không |  |
| Dầuaxít cọ | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo chưng cất từ cọ | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu axít hạt cọ | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo hạt cọchưng cất | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | Có | R | T | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hạt cọ | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hạt cọ olein | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Palm kernel stearin | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Palm mid-fraction | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Dầu cọ | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo dầu cọmethyl ester | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Palm olein | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Palm stearin | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Sáp Paraffin | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Paraldehyde | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Paraldehyde-ammonia reaction product | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | C | F-T | A | Không | 14.12.3,14.18&14.21.12 (14.18) |
| Pentachloroethane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| 1,3-Pentadiene | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.13, 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2),15.2.7-3.(15.6.3) |
| Hỗn hợp1,3-Pentadiene(> 50%), cyclopentene và đồng vị | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | T3 | IIB | Không | C | F-T | A B C | Có | 14.12,14.13,14.16, 14.18&14.21.12 (14.18) |
| Pentaethylenehexamine | X | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | B | Có | 14.18&14.21.12(14.18) |
| Pentane (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.14&14.21.10(14.14),14.18.6 |
| AxítPentanoic | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| Hỗn hợpn-Pentanoic acid (64%)/axít2-Methyl butyric (36%) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | T2 |  | Có | C | Không | A D | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8,14.12.3,14.18& 14.21.12 (14.18) |
| Pentene (tất cả đồng phân) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.14&14.21.10(14.14),14.18.6 |
| n-Pentyl propionate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Perchloroethylene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.12.1,14.12.2,14.18.6 |
| Petrolatum | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Phenol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | C | T | A | Không | 14.12, 14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| 1-Phenyl-1-xylyl ethane | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Phosphate esters, alkyl(C12-C14) amine | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítPhosphoric | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.11.1,14.11.2,14.11.3,14.11.4, 14.11.6,14.11.7,14.11.8,15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt  cháy >60oC |
| Phosphorus, vàng hoặc trắng | X | S/P | 1 | 1G | K.soát | Đệm + (thông hơi hoặc trơ) |  |  | Không(c) | C | Không | C | Có | 14.7&14.21.7(14.7),14.18& 14.21.12(14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Phthalic anhydride (nóng chảy) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Có | R | Không | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Alpha-Pinene | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Beta-Pinene | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Dầu thông | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch axítPolyacrylic (≤40%) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A C | Không |  |
| Polialkylalkenaminesuccinimide, molybdenum oxysulphide | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Polyalkyl (C18 - C22)acrylate trong xylene | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Poly(2-8) alkyleneglycolmonoalkyl (C1-C6)ether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Poly(2-8) alkyleneglycolmonoalkyl (C1-C6)ether acetate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Polyalkyl(C10-C20)methacrylate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Hỗn hợpPolyalkyl(C10-C18) methacrylate/ethylene-propylenecopolymer | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polybutene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Polybutenyl succinimide | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Poly(2+)cyclic aromatics | X | P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A D | Không | 14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyether (khối lượng phân tử 1350+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Polyethylene glycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Polyethylene glycol dimethyl ether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Poly(ethyleneglycol)methylbutenyl (khối lg phân tử>1000) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | AC | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyethylene polyamines | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Polyethelenepolyamines (> 50%C5-C20Dầu paraffin) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Polyferric sulphate | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Poly (iminoethylene)-graft-N-poly(ethyleneoxy) (90% or less) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | A C | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyisobutenamine trong aliphatic(C10-C14)hòa tan | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | T3 | IIA | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Polyisobutenyl anhydride adduct | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Poly(4+)isobutylene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polymethylene polyphenyl isocyanate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Khô |  |  | Có(a) | C | T(a) | A | Không | 14.12, 14.15.2&14.21.11(14.15.2), 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin (khối lượng phân tử 300+) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin amide alkeneamine (C17+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Polyolefin amide alkeneamine borate(C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Poliolefin amide alkeneamine polyol | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefinamine (C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefinamine trong alkyl (C2-C4) benzenes | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefinamine trong aromatic solvent | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Muối Polyolefin aminoester (khối lượng phân tử2000+) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin anhydride | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin ester(C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin phenolicamine(C28-C250) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polyolefin phosphorosulphide, barium derivative (C28­-C250) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Poly (20)oxyethylene sorbitan monooleate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Poly (5+) propylene | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Polypropylene glycol | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6 |
| Polysiloxane | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Potassium chloride | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Potassium hydroxide | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Potassium oleate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Potassium thiosulphate (≤ 50% ) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| n-Propanolamine | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy>60oC |
| 2-Propene-1-aminium,N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,chloride, Dung dịch homopolymer | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| beta-Propiolactone | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  | IIA | Có | R | T | A | Không | 14.18.6 |
| Propionaldehyde | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | R | F-T | A | Có | 14.16, 14.18.6 |
| AxítPropionic | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Có | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.6, 14.11.7,14.11.8,14.18.6 |
| Propionic anhydride | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | R | T | A | Không | 14.18.6 |
| Propionitrile | Y | S/P | 2 | 1G | K.soát | Không | T1 | IIB | Không | C | F-T | A D | Có | 14.12, 14.16,14.17,14.18&14.21.12(14.18) |
| n-Propylacetate | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.18.6 |
| n-PropylAlcohol | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| n – Propylamine | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIA | Không | C | F-T | A D | Có | 14.12, 14.18&14.21.12 (14.18) |
| Propylbenzene (all isomers) | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Propyleneglycolmethyletheracetate | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không |  |
| Propyleneglycolmonoalkylether | Z | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A B | Không |  |
| Propyleneglycolphenylether | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Propylene oxide | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIB | Không | C | F-T | A C | Không | 14.8&14.21.8(14.8),14.12.1,14.14&14.21.10(14.14),14.18&14.21.12 (14.18) |
| Propylene tetramer | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Propylene trimer | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Pyridine | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Pyrolysis gasoline (có chứa benzene) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | C | F-T | A B | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Dầu hạt cải dầu | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu hạt cải dầu (hàm lượng axíterucic thấp< 4% Axít béo tự do) | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo hạt cải dầumethyl esters | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dầu Resin, được chưng cất | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | A B C | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Dầu cám gạo | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Nhựa thông | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu cánh hoa cây Rum | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Bơ hạt mỡ | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2-3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Natri alkyl (C14-C17)sulphonates (60-65% dung dịch) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Natri aluminosilicate thể huyền phù | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Natri benzoate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Natri borohydride (≤15%)/Natri hydroxide | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri bromide (nhỏ hơn 50%) (\*) | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | R | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Natri carbonate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Natri chlorate (≤50%) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.9&14.21.9(14.9),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri dichromate (≤70%) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | C | Không | Không | Không | 14.12.3,14.18&14.21.12(14.18) |
| Dung dịch Natri hydrogen sulphide (≤6%)/Natri carbonate (≤ 3%) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri hydrogen sulphite (≤ 45%) | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri hydrosulphide/Ammonium sulphide | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T4 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.12, 14.14&14.21.10 (14.14),14.16, 14.18&14.21.12(14.18), 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2),15.2.7-3. (15.6.3) |
| Dung dịch Natri hydrosulphide (≤45%) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Thông hơi hoặc đệm (khí) |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri hydroxide | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri hypochlorite (≤15%) | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | - | - | NF | R | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Natri methylate 21-30% trong methanol | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | C | F-T | AC | Có | 14.12,14.16,14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-6.(15.2.6) (only  if>28%),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri nitrite | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.12.3.1, 14.12.3.2,14.18&14.21.12(14.18), 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Natri petroleum sulphonate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dung dịch Natri poly(4+)acrylate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri silicate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri sulphide (≤15%) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | C | T | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri sulphite (≤25%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Natri thiocyanate (≤56%) | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | Không | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Dầu đậu tương | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Styrene monomer | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.13, 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2) |
| Sulphohydrocarbon(C3-C88) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Sulpholane | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Sulphur (nóng chảy) | Z | S | 3 | 1G | Hở | Thông hơi hoặc đệm (khí) | T3 |  | Có | O | F-T | Không | Không | 14.10, 15.2.3-9. (15.2.9) |
| AxítSulphuric | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.11, 14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.18.6 |
| AxítSulphuric, spent | Y | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.11, 14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.18.6 |
| Sulphurized béo (C14-C20) | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Sulphurized polyolefinamide alkene(C28-C250) amine | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dầu hạt hướng dương | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dầu Tall, thô | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6, 15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dầu Tall, đã chưng cất | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dầu Tall axít béo(axít nhựa thông< 20%) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6 |
| Dầu Tall nhựa thông | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Mỡ bò | Y | P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo mỡ bò | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Tetrachloroethane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| Tetraethylene glycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| etraethylene pentamine | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Tetrahydrofuran | Z | S | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.18.6 |
| Tetrahydronaphthalene | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Tetramethylbenzene (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Titanium dioxide thể huyền phù | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| Toluene | Y | P | 3 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Toluenediamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A D | Có | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Toluene diisocyanate | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Khô | T1 | IIA | Có | C | F-T | A C(b) D | Có | 14.12, 14.15.2&14.21.11 (14.15.2), 14.16,14.18&14.21.12(14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| o-Toluidine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A | Không | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| Tributyl phosphate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene (nóng chảy) | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A C D | Có | 14.12.1,14.16,14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | X | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | T | A B | Không | 14.18&14.21.12(14.18),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| 1,1,1-Trichloroethane | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| 1,1,2-Trichloroethane | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | Không | Không | 14.12.1,14.18.6 |
| Trichloroethylene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | R | T | Không | Không | 14.12, 14.16,14.18.6 |
| 1,2,3-Trichloropropane | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | C | T | A B D | Không | 14.12, 14.16,14.18&14.21.12(14.18) |
| 1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | NF | O | Không | Không | Không | 14.18.6 |
| Tricresyl phosphate (chứa≥1% đồng phân ortho) | Y | S/P | 1 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Có | C | Không | A B | Không | 14.12.3,14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-6. (15.2.6) |
| Tricresyl phosphate (chứa<1% đồng phân ortho) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Tridecane | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6 |
| AxítTridecanoic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Tridecyl acetate | Y | P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Triethanolamine | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không |  | IIA | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Triethylamine | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F-T | A C | Có | 14.12, 14.18.6 |
| Triethylbenzene | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Triethylenetetramine | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | T2 | IIA | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Triethyl phosphate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Triethyl phosphite | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F-T | A B | Không | 14.12.1,14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Triisopropanolamine | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Triisopropylated phenyl phosphates | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường  hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| AxítTrimethylacetic | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không |  |  | Có | R | Không | A | Không | 14.11.2,14.11.3,14.11.4,14.11.5, 14.11.6,14.11.7,14.11.8,14.18.6,  15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9.(15.2.9) |
| Dung dịch Trimethylamine (≤30%) | Z | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIB | Không | C | F-T | A C | Có | 14.12, 14.14&14.21.10 (14.14),14.18&14.21.12 (14.18),15.2.3-9. (15.2.9) |
| Trimethylbenzene (tất cả đồng phân) | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Trimethylol propane propoxylated | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không |  |
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không |  |
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobu tyrate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| 1,3,5-Trioxane | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIB | Không | R | F | A D | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Tripropylene glycol | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Trixylyl phosphate | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Dầu Tung | Y | S/P | 2 (k) | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Turpentine | X | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| AxítUndecanoic | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 15.2.3-6. (15.2.6),15.2.3-9.(15.2.9) |
| 1-Undecene | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Undecyl alcohol | X | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Urea/Ammonium nitrate | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Dung dịch Urea/Ammonium nitrate (chứa< 1% free ammonia) | Z | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không |  |  | NF | R | T | A | Không | 15.2.3-9. (15.2.9) |
| Dung dịch Urea/Ammonium phosphate | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không | 14.18.6 |
| Dung dịch Urea | Z | P | 3 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A | Không |  |
| Valeraldehyde (tất cả đồng phân) | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Trơ | T3 | IIB | Không | R | F-T | A | Không | 14.4.6,14.18.6 |
| Dầu axítthực vật (m) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Axít béo thực vật đã chưng cất(m) | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B C | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Vinyl acetate | Y | S/P | 3 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.13, 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2) |
| Vinyl ethyl ether | Z | S/P | 2 | 1G | K.soát | Trơ | T3 | IIB | Không | C | F-T | A | Có | 14.4, 14.13,14.14&14.21.10(14.14), 14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),15.2.7-2. (15.6.2) |
| Vinylidene chloride | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Trơ | T2 | IIA | Không | R | F-T | B | Có | 14.13,14.14&14.21.10(14.14),  14.18.6,15.2.7-1. (15.6.1),  15.2.7-2. (15.6.2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | i’’ | i’’’ | j | k | l | n | o |
| Tên sản phẩm | Loại ô nhiễm | Nguy hiểm | Kiểu tàu | Kiểu két | Thông hơi két | Kiểm soát môi trường két | Thiết bị điện | | | Đo lường | Phát hiện hơi | Chữa cháy | Bảo vệ đường  hô hấp và mắt | Các yêu cầu đặc biệt |
| Cấp | Nhóm | Điểm bắt cháy >60oC |
| Vinyl neodecanoate | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Vinyltoluene | Y | S/P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A B | Không | 14.13, 14.18.6, 15.2.7-1. (15.6.1), 15.2.7-2.(15.6.2) |
| Sáp | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không | - | - | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| White spirit, (15-20%) aromaticthấp | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T3 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Wood lignin with natri acetate/oxalate | Z | S/P | 3 | 2G | Hở | Không | - | - | NF | O | Không | Không | Không |  |
| Xylenes | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T1 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) (h) |
| Hỗn hợpXylenes/ethylbenzene (≥10%) | Y | P | 2 | 2G | K.soát | Không | T2 | IIA | Không | R | F | A | Không | 14.18.6 |
| Xylenol | Y | S/P | 2 | 2G | Hở | Không |  | IIA | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-9. (15.2.9) |
| Zinc alkaryl dithiophosphate(C7-C16) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6),  15.2.3-9. (15.2.9) |
| Zinc alkenyl carboxamide | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |
| Zinc alkyl dithiophosphate(C3-C14) | Y | P | 2 | 2G | Hở | Không |  |  | Có | O | Không | A B | Không | 14.18.6,15.2.3-6. (15.2.6) |