ราคาและคุณภาพทางแบคทีเรียของกะปี
เกรูงศักด สายธน
เยาวกา เจิงกลม่นจันทร

หน่วยจุลช็ววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

$$
+t+t
$$

เรืองย์อ

จากการศึกษาคุณภาพของกะบีทางแบคที่รี่ยว่ทยา
โคยการแข่งกะข้ออกเบ็น 3 กลุ่ม ราคา
 ของแบคที่รี่ยมากกว่าราคาถูก กะบีทุตตวอย่างจะมี่ Coliform bacteria และ Clostridium perfringens ส่วน Faecal coliforms และ Enterococci นบเพี่ยง 4 และ 5 ต้วอย่างตามลำดับ เช้อ Staphylococcus aureus พมในกะปี 10 ตัวอย่าง พบ Salmonella sp . ทนึ่งตววอย่าง ไม่พบ Shigella \&p., Vibrio cholerae และ V. parahaemolyticas.

## บทนำ

กะบีเบีนอาหารที่ประชาชนนยยมบริโภคกัน ทั่วไป ทั้งนักะบ้อาจนำมาปรุงร่วมกับอาหารชนิด อื่นแล้วผ่านความร้อน เซ่น ต้มและผัดเบ็นต้น หรือ อาจจะรับประทานกะบิโดยกะบ้จะไม่ผ่าน ความร้อน เช่น น้ำพรักและรับประทานกับผลไม้

บางชนิดเบ็นต้น จากรายงานของผ้ายค้นคว้าและ ว้จัย ${ }^{(1)}$ กล่าวว่ากะบี่มุคุณค่าทางอาหารสูงเรต่ค่อน ข้างสกปรก ซึงอาจจะทำให้เกิดโรคอาหารเบ็น พิษ (Food poisoning) ประเด็นที่นาสนใจอกก ประการหนึ่งก็คอราคาของกะบ้จะม็ความสัมพันธักาบ

* นิสตบีที่ 5 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว．กเรมวิทข．พ，
บูท่ 24 ฉบบที่ 3 กค．ーกยย 2525
คุณภาพหร้อไม่ ทั้งนร้ราคาของกะปีในตลาดสดจะ เกียกกาย บางกระบือ เทเวศร์ สามย่าน มู่าคาตั้งแต่ 18 บาทต่อ ก．ก．จนถึง 100 บาท ต่อ ก．ก．

วัตถุประสงค์ ของรายงาน ฉบับน้ เพื่อศึกยา คุณภาพทางแบคท่เร่ยและราคาของกะบีจะ สัมพนัธ กันหรือไม่ นอกจากนย้งจะแสดงถึงประสีทธิกาพ先 菓 先 ของอาหารเลลงงเชอในการตรวจหาเชือ Entero－ cocci แสะ Staphylococeus aureus อ็กด้วย

## วัตถุและวิธีตาร

กะบี่ หัวลำโพง และสนามเบ้า โดยซ้้อกะบี่ประมาณ ตัวอย่างละ $200-500$ กรัม ราคาต่ำสุด จนถึงสูงสุด จำนวนต้วอย่างและราคาเฉลี่ยของกะบี่ ที่ศึกษาใน ครั้งน้้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยแบ่งกะบี่ ออกเบ็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ราคกไม่เกิน 30 บาทต่อ ก．ก．กลุ่มที่ 2 วคา $31-50$ บาทต่อ ก．ก．และ กลุ่มที่ 3 มาคา 51 บาทข้นไปต่อ ก．ก．ทุกตัวอย่าง ใส่ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ของแบบทั่ว ๆ ไปแล้ว สุ่มตัวอย่างกะบีจากตลาดสดที่ เตาปูน นำไปทำการทดสอบในห้องปฏิบติตารทันที ตารางที่ 1．จำนวนตัวอย่างกะบีและราคาทซ้อจากตลาดสด

| กลุ่ม | จำนวนต้วอย่าง | ราคา（บาท ต่อ ก．ก．） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย |
|  | 12 | 18 | 30 | 23.58 |
| 2 | 8 | 35 | 40 | 37.50 |
| 3 | 13 | 65 | 100 | 77.69 |

## 

1. จำนวนเช้อแบคทเร้ยทั้งหมด (Total count at $37^{\circ} \mathrm{C}$.)
2. MPN Coliform bacteria, MPN Faecal coliforms
3. Saimonella sp. Shigelia sp. Vibrio cholerae เเละ V. parahaemolyticus ใช้วัธการตรวจของ $\operatorname{ICMSF}{ }^{(2)}$
4. MPN Clostridium Perfringens ใชววธัของ $\mathrm{ISO}^{(3)}$ โดยไข้ Lactose sulphite受 ${ }^{1}$ culture medium เพาะเชอท $46^{\circ}$ ซ. นาน 24 ช.ม. โดยสังเกตตะกอนสีดำและกาซ
5. จำนวนเช่อ staphylococcus auxeus ทำตามวิธจอง ICMSF โดยใช้ Baird-Parker $\operatorname{agar}(\mathrm{BP})$ เปร่รบเที่บกับการใช้ Salted egg yolk agar (SEY)
6. จำนวนเช้อ Enterococci ทำตามว่ธ ของ ICMSF โดยใช้ KF Streptococcus agar เปร่ยบเท๋ยบกับการใช้ Mitis salivarius agar เพ่อให้ได้ค่าที่แม่นขำที่สุด การตรวจ ทุกครั้งจะกระทำโดยนักวิทยาศาสาตร์ 2 คน นำค่า

ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (ในกรณที่ค่าเบ็นปริมาณ) สำหรับกาารหาค่าที่เบื่นคุณภาพจะรายงานว่าพบเชือ ไม่าม่าผของการตรวจจะพบคนเดียวหรือทั้งสองคน. 11ล

ผลการศสกษาชนิดและ ปรรามาณของเชอแบคทีรเยต่าง ๆ ได้เสตงไว้ในตรางที่ 2 โดยพบว่า จำนวนเช้อของแบคทเร่ยในกะบี กลุ่ม 1,2 และ 3 ม่ $2.4 \times 10^{(6)}, 6.6 \times 10^{7}$ และ $1.2 \times 10^{7}$ โดย ม่ค่า median เท่ากับ $1.4 \times 10^{5}, 1.1 \times 10^{5}$ และ $1.2 \times 10^{5}$ ตามลำด้บ พบเช้อ Coliform bacteria ทุกตัวอย่าง โดยมจำนวนเฉลี่ยของ MPN เท่ากับ $239,36,169$ และม่ค่า median 5,20 และ 27 ตามลำด้บ พบ Faecal coliforms ในกะบैกลุ่ม 1 และ 2. กลุ่มละ 1 ต้วอย่าง และในกลุ่ม 3 พบ 2 ต้วอย่าง ทุกต้วอย่างจะมู Clostridium pexixingens โดยค่า MPN ของแต่ละกลุ่ม เท่ากับ $180,50,117$ เเละค่า median เบ็น 65,20 30 ตามลำดับ พบ Enterococcus ในกะบี 5 ต้วอย่างโดยตรวจบบใน KF Streptococcus agar เท่านั้น

ว. กรมวิทย. พ.
บีที่ 24 ฉบับที่ 3 กค.-กยย 2525

ตารางที่ 2. แสดงปริมาณและซนิดของแบคท่เรูยที่พบในกะบีแต่ละกสุ่ม


สำหรับผลการตรวจหา Staph. aur eus ไต้แสดดไว้อย่างละเอย่ดในตารางที่ 3 พบเรอน ้ ทั้งหมด 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.3 ) ทั้งน้้ ป่ากฏว่า ประสิทธิกาพชอง $S E Y$ และ $B P$ ไนการตรวจหา เช้อจะให้ผลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในกะบี กลุ่มที่ 1 พบเช้อ 2 ต้วอย่างโดยการตรวจจพบ ใน BD

กะปี่ กลุ่มที่ 2 พบเช้อ 4 ต้วอย่างโดยการตรวจพบ ใน $\mathrm{SEY}, \mathrm{BP}, \mathrm{SEY}$ และ BP จำนวน 1,2 และ 1 ตัวอย่างตามลำดับ กะบิกสุ่มที่ 3 พบเช้อ 5 ตัวอย่าง โดยงริวจพบใน $\mathrm{SEY}, \mathrm{BP}$, SEY และ BP จำนวน 3,1 และ 1 ตัวอย่างตามลำดับ.
ตารางที่ 3．แสดงกาวตรวจพบ Staphylococcus aureus ในอาหารเลข่
เช้อ SEY และหร๋อ BP．

| กลุ่ม | จำนวนตัวอย่าง | จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบ Staph．aureus |  |  | ววม |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | SEY | BP | SEY และ BP |  |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| รวม | 33 | 4 | 4 | 2 | 10 |

$\begin{array}{ll}\text { สำหรับ Salmonella } \mathrm{sp}, & \text { พบเพยง } \\ \text { อย่างในกลุ่มกะบ้ } 3 \text { เท่านั้น } & \text { ส่วนเชอ }\end{array}$ Shigella sp．，V．cholera เละ V．parahae－ molyticus ไม่พบเลย．

## วิจารณ่

จากการศืกษาครั้งน้พบว่าในกลุ่มกะบ้วาค？

 ของกะบ้วาคาแพงจะต่ำกว่ากะบ้ราคาถูก ผู้วจยไม่ สามารถหาเหตุผลอธิบายได้ แต่มขข้อส้นนษษาน ว่ากะบิราคาถูกอาจปลอมปนด้วยส่วนประ กอบที่

ไม่ใช่บปรต๋น ทำให้ปริมานโปรต็นต่่และอาจใช้ สางกันบูดปริมาตเสูง จิงเบ็นสาเหตุทำใหปริมาณ และการพบเช้อเบคท้เร้ยน้อยกว่าในกะบที่มู่ราคา แพงเม่อพิจารณาถังการพบเชือแบคที้รต่าง ๆ ใน กะบืตร้งนจะพพบว่ามีปะปนเชอค่อนข้างสูงและเกิน มาตรมานของ凶ลิต ภัณฑ็ปลาเก้อบทุกช ชิดที่ $\operatorname{ICMSF}^{(4)}$ ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะการพบ Clostridium perfringens ทุกตัวอย่าง ปริมาณ ของเช้อที่พบจะมปปริมาณต่ำ กล่าวคือค่าเฉล่ยของ炎数 เชอนในตวอยางกะบกลุมท 1,2 และ 3 มดงนคอ 180,50 และ 117 เซลล์ต่อกรัม ซึ่งประมาณเช้อ จำนวนน้ม่สามารถทจะจำให้ากิดโรคได้ ทั่งน ้

ว. กรมวิทย, พ.
ม่ ${ }^{\text {a }}$ ค
บิท 24 ฉบับที 3 กคค.กก. 2525

เพระมผ้มู้รายงานว่าจากการทดลองโดยให้อาสาสมัคร
รับประทานเชอ ปรา ปรากฐว่าปริมาณเชอ $4-6 \times 10^{9}$ เซลล์ จึงจะทำให้เกิดอาการอาหารเบ็นพษได้ จำนวน 5 ใน 6 คน $\left.{ }^{5}\right)$ เพื่อเบ็นการควบคุมไม่ให้ ปริมาณเช้อเพ่มข้น กะบุจงควรม่เกลือผสมอยู่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งนเพราะเช้อจะเจริญเติบโต้ ได้เล็กน้อยถ้ามเเกลือผสมอยู่ร้อยละ $8^{\left({ }^{( }\right)}$และอะไม่ เจริญเติบโตเลยถ้ามึเกลืออยู่ร้อยละ $10^{(7)}$ อย่างไร ก็ตาม พบ Clost. perfringens ในกะบ้ทุก ตววอย่างช้ให้หน่นว่า กะบืม่การปะปนด้วยดินและ อุจจาระ ทั้งนเพราะเช้อนี้พบได้ทั่วไปในด้น ใน อุจจาระของสัตว์และคน $(8)(9)(10)(11)$ บัญหา อกกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคื่อ วจธการตรวจที่นำ มาใช้ไนการตรวจคุณภาพ ทั้นนเพราะนอกจาก ว่ากะบ้จะเบ็นอาหารที่ม่เกล้อสูงแล้วข้งอาจม็สร กันบูดผสมอยู่ด้วย ${ }^{(1)}$ ช่งทั้งสองประการนอาจทำ ให้ประสัทธิกาพของการตรวจไมด้เท่าที่ควร นอก จากนแ้เล้วชนิดของอาหารเลี้ยงเซ้อต่าง ๆ ก็อาจ จะมีประสิทริภาพแตกต่างกัน เช่น Gilbert และคณะ ${ }^{(12)}$ ผูศศกษาเปร่ยบเท่ยบชนิดของอาหาร เล้ยงเช้อ 11 ชนิด ในการตรวจจำนวน Staph . aureus ในอาหารก็ปรากฏว่า Phenolphthalein diphosphate agar, Cream salt agar และ

Mannitol salt agar จะมิประสิทธิภาพดักว่า
 ในการตรวจหา Enterococci โดยใช้ Mitis salivarius agar จะไม่พบเชือเลย แต่จะพบ เชอน้าน 5 ต้วอย่างเมื่อใช้ KF Streptococcus agar และในการตรวจนับเช้อ Staph, aureus ก็เช่นกันจากจำนวนกะบ้ 10 ตัวอย่างที่พบเช้อนี้ ปรากฎว่าถ้าใช้ SEY หว้อ BP เพยง ชนิด เดยยวก็จะตรวจพบเช้อนเพ้ยง 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50 ) เท่านั้น เบ็นที่น่าสังเกตว่าตัวอย่าง กะบี่ที่ตรวจพบ Salmonella. sp. จะเบ็นกะบ้ ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งราคาแพงที่สุโดยตัวอย่างนจะมี total count $5.5 \times 10^{5}$ เซลล์ต่อกรัม MPN ของ Coliform bacteria, Faecal coliforms และ Clost. perfringens มืค่าเท่ากับ $1,100,1,100$ และ 20 เซลล์ต่อกรัมตามลำดับ พบ Enterococci 1,500 เซลส่ต่อกรัม แต่ไม่พบ Staph, aureus ข้อมูลนแสสดงถูงความสัมพันธัระหว่างเช่อแบคที่เรยยจากลำไส้และการพบเชื้อ Salmonella sp . อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสรุปผลดังกล่าว หรือการ ที่จะใช้ข้อมูลใดเบ็นตัวบ่งชถูงงอันตรายอันอาจจะ เกิดแก่ผู้บริโภค สมควรจะมีการศึกยาเพ่มเติม
 ต่อไปควรม่ขอบเขตตังน้

1. คิกษาคุณสมบตของกะบ้ทางเคม พส่กส และจุลชวววิทยา
2. กวรเปรยบเที่บวธต่าง ๆ เพ้อเบ็น แนวทางในการเลีอกวธดดม่าสุด
3. ต้วอย่างกะบ้ควรสุ่มจาก 2 แหล่ง คูอ ขากเหล่งผลิตที่าวาบขบวนการแลิตที่ แน่นอนและขากตตาด
4. กาะศึกยาต่าง ๆ ในข้อ 1 และข้อ 2 ควรกวะทำร่วมกันหลาย ๆ หัองปปิบต่ การเพ่อหาข้อสรปททถกต้อง
5. ในกามศึกษาเปรืยบเทียบวรัการต่าง ๆ ควรเตรยมต้วอย่างมาตรานด้วย
6. ข้อมูทั้งหมดท่ได้ ควรนำมาใชเบน มาตรจน โดยยืดหลักทว่ากะบต้อง สะอาด ปสอตกัยมืคุณค่ทางอาหาร
7. ประการสุดทายต้องศึกแาวธิการเตรูม การเก็บและจำหน่ายเพอใหกะะบมคุเน กาพตามที่ำหนดไว้

## เอกสารอางองง

1. ผ้ยค้นคว้าและวจัย สรุปรายงานการร ศึกยาวจัขกะั้, กองวิชาการ สํานักงาน

คณะกรรมกาวอาหารและยา. โรเนยวว
17 หน้ 2522
2. Elliott, R.P., D.S. Clark, K.f.

Lewis, H. Lundbeck, J.C. Olsen, Jr. and B. Simonsen. Microorganisms in food. 1 Their significance and methods of enumeration. 2. nd edition. University of Toronto Press. Canada. 1978
3. Draft Proposal 1SO/DP. 1980. General guidance for the enumeration of Clostridium periringeas most probable number technique at $47^{\circ} \mathrm{C}$. ISO/TC $34 / \mathrm{SC}$ 9N 117E.
4. Ingram, M., D.F. Bray, D.S. Clark, C.E. Dolman, R.P. Elliott and F.S. Thatcher. Micro-organisms in foods. 2. Sampling for microbiological analysis: Principles and specific applications. University of Toronto Press, Canada. 1978.

ว. กรมวิทย. พ.
บู่ท่่ 24 ฉบับที่ 3 กค.ーกย. 2525
5. Hauschild, A.W., anb F.S. Thatcher. Experimental food poisoning with heat susceptible Clostridium perfringens Type A. J. Food Sci. 1967. 32 : 467-469.
6. Gough, B.J., and J.A. Alford. Effect of curring agents on the growth and survival of food-poisoning strains of Clostridium perfringens. J. Food Sci. 1965. $30: 1025-1028$.
7. Hobbs. B.C. Clostridium weichii as a food poisoning organisms. J. Appl. Bacteriol. 1965
8. Hall, H.E. and G.H. Hauser. Examination of feces from food handlers for salmonellae. shigellae, enteropathogenic Escherichia coli, and Clostridium perfringens. Appl. Microbiol. 1966. 14:928-933.
10. Smith, H.W. and W.E. Crabb.

The faecal bacterial flora of animals and man :its development in the young. J. Pathol. Bacteriol. 1961. $82: 53-66$.
11. Taylor, A.W. and W.S. Gordon. A survey of the type of Clostridium Welchil present in soil and in the intestinal contents and man. J. Pathol. Bacteriol. 1940 $50: 271-277$.
12. Gilbert, R.J., B.C. Hobbs, G.I. Barrow, W.L. Hooper, H.G. Smith, M.E.M. Thomas. A.T. Willis and A.E. Wright. A Comparative assessment of media for the isolation and enumeration of coagulase positive Staphylococcus from foods. A report from a working party of the Public Health Laboratory Service. J. Apple.

Bact. 1982. 35 : 673-679.

