|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **鴻昌精細化工責任有限公司** | Lot no:    Ngày giao hàng:  Delivery date: | Hạn sử dụng:  Expiry date:  Trọng lượng tịnh:  NET WT    Tổng khối lượng:  GROSS WT |
| **CÔNG TY TNHH**  **HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG** |
| **Địa chỉ:** KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An – Việt Nam  **Factory:**Hai Son Industry Group, Bình Tien Hamlet, Duc Hoa Ha Ward, Duc Hoa District, Long An Province – Viet Nam  **Tel :** +84 2723.778.055 **- Fax:** +84 2723.778.060  **Website** : hungxuong.com.vn | | | |
| **TÊN SẢN PHẨM:**  **PRODUCT NAME:** | | | |
| http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/exclam.gif  **WARNING** | **Hazard statement . Báo cáo nguy hiểm**  Causes serious eye irritation./ Sản phẩm gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  Harmful to aquatic life./ Nguy hại với hệ thủy sinh.  **Precautionary statement. / Các biện pháp phòng ngừa**  **Prevention**  Wash hands thoroughly after handling./ Rửa tay sạch sau khi sử dụng.  Wear eye protection/face protection./ Đeo dụng cụ bảo vệ mắt, mặt.  Avoid release to the environment./ Tránh xã thải ra môi trường.  **Response./ Biện pháp ứng phó**  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. / Nếu dính vào mắt, rửa mắt cẩn thận bằng nước nhiều phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có.tiếp tục rửa sạch.  If eye irritation persist: Get medical help./ Nếu kích ứng mắt vẫn còn dai dẵng: nhận sự trợ giúp y tế.  **Storage./ Lưu trữ**   |  | | --- | | No special measures required./ Không có các yêu cầu đặc biệt. |   **Disposal./ Thải bỏ**  Disposal of contents / container in accordance with national regulations.  Thải bỏ hóa chất/ thùng chứa theo quy định pháp luật | | | |
| **Ghi chú:** Khuấy đều trước khi sử dụng | | | | **Xuất xứ/ Origin: Việt Nam** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **鴻昌精細化工責任有限公司** | Lot no:    Ngày giao hàng:  Delivery date: | Hạn sử dụng:  Expiry date:  Trọng lượng tịnh:  NET WT    Tổng khối lượng:  GROSS WT |
| **CÔNG TY TNHH**  **HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG** |
| **Địa chỉ:** KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An – Việt Nam  **Factory:**Hai Son Industry Group, Bình Tien Hamlet, Duc Hoa Ha Ward, Duc Hoa District, Long An Province – Viet Nam  **Tel :** +84 2723.778.055 **- Fax:** +84 2723.778.060  **Website** : hungxuong.com.vn | | | |
| **TÊN SẢN PHẨM:**  **PRODUCT NAME:** | | | |
| http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/exclam.gif  **WARNING** | **Hazard statement . Báo cáo nguy hiểm**  Causes serious eye irritation./ Sản phẩm gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  Harmful to aquatic life./ Nguy hại với hệ thủy sinh.  **Precautionary statement. / Các biện pháp phòng ngừa**  **Prevention**  Wash hands thoroughly after handling./ Rửa tay sạch sau khi sử dụng.  Wear eye protection/face protection./ Đeo dụng cụ bảo vệ mắt, mặt.  Avoid release to the environment./ Tránh xã thải ra môi trường.  **Response./ Biện pháp ứng phó**  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. / Nếu dính vào mắt, rửa mắt cẩn thận bằng nước nhiều phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có.tiếp tục rửa sạch.  If eye irritation persist: Get medical help./ Nếu kích ứng mắt vẫn còn dai dẵng: nhận sự trợ giúp y tế.  **Storage./ Lưu trữ**   |  | | --- | | No special measures required./ Không có các yêu cầu đặc biệt. |   **Disposal./ Thải bỏ**  Disposal of contents / container in accordance with national regulations.  Thải bỏ hóa chất/ thùng chứa theo quy định pháp luật | | | |
| **Ghi chú:** Khuấy đều trước khi sử dụng | | | | **Xuất xứ/ Origin: Việt Nam** |