**Bảng 1 - Nước thải đô thị**

**Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thứ tự** | **Thông số** | **Đơn vị** | **Giá trị giới hạn** |
| **Loại A** | **Loại B** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123456789 | Nhiệt độĐộ PHĐộ màuĐộ đụcTổng chất rắn lơ lửngTổng chất rắn hoà tanNhu cầu tiêu thụ Oxi hoá học CODNhu cầu tiêu thụ Oxi sinh học BOD5Clorua Cl- | 0C Pt/CoNTUmg/lmg/lmg/l O2mg/l O2mg/l | 406,0-9,020505010005020250 | 405,0-9,0501001003000100501000 |
| 101112131415161718192021222324252627282930313233343536 | sunphát SO4--Nitrit NO2-Nitrat NO3-Florua F-Canxi CaMagiê MgSắt FeMangan MnĐồng CuChì PbKẽm ZnCrôm hoá trị 3 (Cr3+)Crôm hoá trị 6 (Cr6+)Thuỷ ngân HgNiken NiAcsen AsCadmi CdSelen SeBạc AgPhênolaXianua CN-Dầu mỡ khoángChất tẩy rửaTổng hoạt độ phóng xạ αTổng hoạt độ phóng βClo dưColiforms | mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lN/100ml | 2000,1501,01501001,00,20,20,11,00,20,050,0050,20,020,010,010,10,0010,050,0010,50,11,01,05000 | 10002,0-2,02002005,01,01,00,52,01,00,10,0051,00,10,020,51,00,050,11,01,5--2,010000 |