|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã số mẫu: 1808076-1 BN: 180830001 Ngày in : 30/08/2018 | **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM *ANALYTICAL RESULTS*** | 228 |

**Khách hàng / *Client*:** 1111111111111111

Địa chỉ / *Address*: 1111111111111111

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên mẫu / *Sample name*** | : Mẫu 1 |
| Mô tả mẫu / *Sample description* | : Thịt bò tươi |
| Nền mẫu / *Matrix* | : Khoáng sản |
| Ngày nhận mẫu / *Date of sample received* | : 30/08/2018 |
| Ngày hẹn trả kết quả / *Date of results delivery* | : 01/09/2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu phân tích** | **Điều kiện ngâm thôi** | **Kết quả** | **LOD/LOQ** | | **Đơn vị** | **Phương pháp** | **Giới hạn tối đa** | **Đánh giá** |
| 222 | ${ngamthoi#1} | Không phát hiện | 2 |  | Ω | Phương pháp 2 (TĐ) |  |  |
| 333 | ${ngamthoi#2} | 2 |  |  | Ω | Phương pháp 2 (TĐ) |  |  |
| Chất dung môi | ${ngamthoi#3} | 3 | 1 |  | Ω | Phương pháp 2 (TĐ) |  |  |

***Lưu ý:***

**Ghi chú:**

(TĐ) Tâm Đức 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phụ trách phòng thí nghiệm** |  | **Giám đốc** |