

CTY TNHH MTV SX-TM-DV QUÂN XƯƠNG

**君昌生產貿易服務責任有限公司**

**QUAN XUONG SERVICES TRADING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED**

**Factory** : Hai Son Industrial Zone, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Ward, Duc Hoa District, Long An Provine, VN Head ofice:28/18/15-17 Luong The Vinh Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Tel: (84-28) 3961 0618/(84-28) 3961 0628 - Fax: (84-28) 3961 0633

**THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG CỦA NCC**

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Tên NCC: H-339 (NCC06)

*Số đơn đặt hàng của bên mua: Product’s name (Tên sản phẩm): H-339*

Lotno: 2026 *Application (Công dụng): Muối*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameters**  **(Thông số đo)** | **COA gốc** | **COA lô hàng NCC chuẩn bị xuất bán** | **Kết quả**  **(đạt / không đạt)** | **Note**  **(Ghi chú)** |
| Appearance  (Ngoại quan) | - | - | Đạt | Bột trắng |
| Miscibility with Water  (Khả năng hòa tan với nước) | - | - | Đạt | Trong giới hạn |
| Chloride  () | 0.01 | 0.01 | 0.005 | % |
| Heavy Metals  (Kim loại nặng) | 10 | 10 | 5 | ppm |
| Fe | 10 | 10 | 2 | ppm |
| Mn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ppm |
| Total Nitroge  (Tổng nitơ) | 0.10 | 0.10 | 0.07 | % |
| Assay  (Phân tích) | 98.0 | 98.0 | 99.5 | % |
| Active Oxigen  (Oxi hoạt tính) | - | - | 5.90 | % |
| Moisture  (Độ ẩm) | - | - | 0.05 | % |

*Ngày 17 tháng 11 năm 2022*

**Nhân viên cung ứng Phòng kỹ thuật/Phòng thí nghiệm**

**(Bộ phận kiểm tra)**