SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 *Thừa Thiên Huế, ngày 1 tháng 8 năm 2022*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHƯƠNG DIỆN VI SINH**

**NHÀ MÁY NƯỚC >1000 m3/ NGÀY ĐÊM**

**THÁNG 7/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nguồn nước** | **Địa điểm** | **Ngày lấymẫu** | **Ngày xét nghiệm** | **Tổng số mẫu đạt****(tỷ lệ %)** | **Tổng số mẫu không đạt****(tỷ lệ %)** | **Tên chỉ tiêu không đạt** | **Giới hạn tối đa cho phép** |
| 1 | Nước máy | Trạm Y tế xã Phong Thu, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 2 | Nước máy | Nhà máy nước sạch Phong Thu, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 3 | Nước máy | Cửa hàng Ngọc Thành,TT Phong Điền, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 4 | Nước máy | Trạm y tế Hương Nguyên, A Lưới | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 5 | Nước máy | Hoàng Kim Thành, Thôn Giồng, Hương Nguyên, A Lưới | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
|  **Tổng :**  |  |  | **05(100%)** |  |  |  |

*Ghi chú: - Đánh giá kết quả mẫu nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT*

 *- Kết quả có giá trị đối với mẫu được xét nghiệm*

**GIÁM ĐỐC KHOA XN-CĐHA-TDCN NGƯỜI BÁO CÁO**

 **Nguyễn Anh Thư Hồ Thị Minh Châu**