**DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2025**

**(Danh sách 1)**

**Yêu cầu năng lực:**

* Ủy quyền chính hãng
* Giấy chứng nhận đào tạo chính hãng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **MÃ SỐ THIẾT BỊ** | **NƠI ĐẶT** | **GHI CHÚ** |
|  | Sắc ký khí (GC) - Headspace Agilent G1888 -Agilent 6890N – USA | TB/TH/GC/HC-002 | P. HÓA LÝ | CƠ SỞ 1 |
|  | Quang phổ (UV) Shimazu UV 1800- Japan | TB/TH/UV/ HC-134 | P. HÓA LÝ |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II(HPLC)- Đức | TB/TH/HPLC/HC-297 | P. HÓA LÝ |
|  | Sắc ký lỏng Thermo 3000 (HPLC)- USA | TB/TH/HPLC/HC-333 | P. HÓA LÝ |
|  | Quang Phổ Nicolet IS5(IR) -USA | TB/TH/IR/HC-335 | P. HÓA LÝ |
|  | HPLC 10 AVp Shimadzu (HPLC) PJ-300 – Japan | TB/MT/HPLC/HC-068 | P. MỸ PHẨM |
|  | Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) Shimadzu -Japan | TB/MT/AAS/HC-103 | P. MỸ PHẨM |
|  | Máy Quang phổ tử ngoại UV Vis (UV) Thermo | TB/MT/UV/HC-104 | P. MỸ PHẨM |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 1) Agilent 1260-USA | TB/MT/HPLC1/HC-158 | P. MỸ PHẨM |
|  | Sắc ký lỏng Agilent 1260 II (HPLC) – Đức | TB/MT/HPLC/HC-298 | P. MỸ PHẨM |
|  | Sắc ký lỏng khối phổ (LCMSMS)Thermo-USA | TB/MT/LCMS/HC-155 | P. ĐD -DL |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC 2) Agilent 1260-USA | TB/TH/HPLC2/HC-159 | P. ĐD -DL |
|  | Sắc Ký Khí (GC) Perkin Elmer Clarus 500-USA | TB/TP/GC/HC-276 | P. ĐD -DL |
|  | Sắc ký lỏng (HPLC) shimadzu 20A-Japan | TB/TP/HPLC/HC-277 | P. ĐD -DL |
|  | Săc ký khối phổ (LCMS) Thermo ISQ EC-USA | TB/TP/LCMS/HC-334 | P. ĐD -DL |
|  | Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp SHIMADZU LC-20AD  (S/N: L20104923208) | TB.16/HL | P. MỸ PHẨM | CƠ SỞ 4 |
|  | Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp SHIMADZU LC-2030C 3Dplus  (S/N: L21455611011) | TB.22/HL | P. MỸ PHẨM |

**Ghi chú: Báo giá riêng từng cơ sở**

**Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh**

**Cơ sở 4: Khu Gò Cát 8, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh**

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM ĐỐC** | **PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ** |