# VỊ TRÍ VÀ TẦN SUẤT LẤY MẪU / *SAMPLING LOCATION AND FREQUENCY*

## Vị trí và tần suất / Location and frequency:

| Mã số  *ID No.* | Vị trí lấy mẫu  *Sampling location* | Mã số phòng / Khu vực  *ID No. of room/ area* | Tần suất  *Frequency* |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nước sinh hoạt / *Potable water*** | | | |
| A-HBTV01 | Bồn nước nguyên liệu – Tầng kĩ thuật  *Feed water tank – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| **Nước tiền xử lí / *Pre-treatment water*** | | | |
| A-SP01 | Sau cột lọc thô – Tầng kĩ thuật  *After multi-media filter – Technical floor* | 17002 | 1 lần / 3 tháng  *Once per 3 months* |
| A-SP04 | Sau cột làm mềm nước – Tầng kĩ thuật  *After softening – Technical floor* | 17002 | 1 lần / 3 tháng  *Once per 3 months* |
| B-SP06 | Sau hệ thống thẩm thấu ngược – Tầng kĩ thuật  *After reverse osmosis – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| **Nước tinh khiết / *Purified water*** | | | |
| C-SP01 | Van lấy mẫu tại Hệ thống tạo nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật  *Sample valve at Purified water generation system 3000L/HRO1+EDI – Technical floor* | 17002 | Hàng ngày  *Daily* |
| HV-104 | Van lấy mẫu sau bơm PU-101 – Tầng kĩ thuật  *Sample valve after pump PU-101 – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-106 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho hệ thống tạo hơi tinh khiết – Tầng kĩ thuật  *Sample valve at PSG supply – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-108 | Van lấy mẫu tại vị trí cấp cho máy cất nước pha tiêm – Tầng kĩ thuật  *Sample valve at WFI distiller supply – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-110 | Van lấy mẫu tại máy giặt trang phục – Phòng giặt 2  *Sample valve at Garment washing machine - Washing room - Laundry 2* | 11094 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-111 | Bồn rửa - Phòng rửa dụng cụ 1  *Sink - Washing room 1* | 11070 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-112 | Van lấy mẫu trước bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật  *Sample valve before heat exchanger HE-101 – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-113 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt (HE-101) – Tầng kĩ thuật  *Sample valve after heat exchanger HE-101 – Technical floor* | 17002 | Hàng tháng  *Monthly* |
| HV-115 | Van lấy mẫu tại điểm hồi về bồn chứa nước tinh khiết – Tầng kĩ thuật  *Sample valve at PW storage tank return – Technical floor* | 17002 | Hàng ngày  *Daily* |