|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BN: ${hopdong\_code} Ngày in : ${date\_print} | **KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM *ANALYTICAL RESULTS*** | ${list\_image} |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tên mẫu: ${mau\_name} | |
| 2. Mã số mẫu: ${mau\_code} | |
| 3. Mô tả mẫu: ${mau\_description} | |
| 4. Thời gian lưu mẫu: ${mau\_timesave} ngày kể từ ngày trả kết quả | |
| 5. Ngày lấy mẫu: ${nhanmau\_date} | |
| 7. Thời gian kiểm nghiệm: ${phongthinghiem\_time} | |
| 8. Nơi gửi mẫu: | CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TP. HỒ CHÍ MINH Số 10 – Nguyễn Huy Tưởng – P.6 – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh |
| 9. Tài liệu kèm theo: | |
| 10. Kết quả kiểm nghiệm: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu phân tích** | **Phương pháp** | **Kết quả** | **Đơn vị** | **TT60/2016/BYT** |
| *${chitieu\_name}* | ${phuongphap\_name} | ${base\_rs}${exp\_rs} | ${donvitinh} | ${base\_mrl\_max}${exp\_mrl\_max} |

11. Kết luận: ${luuy}

12. Ghi chú:

${BLOCK\_GHICHU}

${ghichu}

${/BLOCK\_GHICHU}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thủ trưởng đơn vị** ${img:signature\_2} | **Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm**  ${img:signature\_1} | **Kiểm nghiệm viên** ${img:signature\_0} |