|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã số mẫu: 1810002-1 BN: 181020002 Ngày in : 27/10/2018 | **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM *ANALYTICAL RESULTS*** |  |

**Khách hàng / *Client*:** Công ty CP KHKT Tâm Đức

Địa chỉ / *Address*: 142/9 Ngô Tất Tố

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên mẫu / *Sample name*** | : mẫu nước đóng chai |
| Mô tả mẫu / *Sample description* | : nước lấy tại con sông A vị trí B |
| Nền mẫu / *Matrix* | : Nước mặt |
| Ngày nhận mẫu / *Date of sample received* | : 20/10/2018 |
| Ngày hẹn trả kết quả / *Date of results delivery* | : 23/10/2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu phân tích** | **Kết quả** | **LOD/LOQ** | | **Đơn vị** | **Phương pháp** |
| *K* | ND | 1 |  | mg/kg | HDTN.1 Ref TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) (i) |
| *Na* | ND | 1 |  | mg/kg | HDTN.1 Ref TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) (\*) |

***Lưu ý:***

**Ghi chú:**

(i) Tổng cục tài nguyên và môi trường

(\*) VILAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phụ trách phòng thí nghiệm** ${img:signature\_1} |  | **Giám đốc** ${img:signature\_2} |