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

**(Danh sách 2)**

**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** |
|  | Máy hòa tan (DS1)Logan UDT-804 -USA | TB/TH/DS1/HC-135 | P. HL | **CƠ SỞ 1** |
|  | Karl-fischer (KF)Mettler V30 - Swiss | TB/TH/KF/HC-008 | P. HL |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT301- Germany | TB/TH/DG/HC-011 | P. HL |
|  | Khúc xạ kế (REM)ATAGO – Japan | TB/TH/REM/HC-012 | P. HL |
|  | Máy đo độ nhớt (UV)BROOKFIEL DVII - USA | TB/TH/UV/HC-015 | P. HL |
|  | Năng suất quay cực (PM) ADP510 - English | TB/TH/PM/HC-037 | P. HL |
|  | Máy pH(pH) Mettler ToledoSenven compact-Swiss | TB/TH/pH/HC-169 | P. HL |
|  | Máy độ dẫn (ĐD) Horiba-Japan | TB/TH/ĐD/HC-271 | P. HL |
|  | Độ hòa tan (DS) HANSON SR 6–USA | TB/MT/DS/HC-006 | P. MP |
|  | Máy độ rã (DG)Erweka ZT 31- Germany | TB/MT/DG/HC-046 | P. MP |
|  | Máy độ cứng (DG)Vadekamp- Germany | TB/MT/HD/HC-047 | P. MP |
|  | Máy độ rã Pharmatest (DG) –Germany | TB/MT/DG/HC-064 | P. MP |
|  | Máy rây bột (RBO)Fritsch – Germany | TB/MT/RBO/KĐ-067 | P. MP |
|  | Máy đo thế (MT) Metrohm 808– Swiss | TB/MT/MT/HC-069 | P. MP |
|  | Máy đo pH (pH)HORIBA - Japan | TB/MT/pH/HC-106 | P. MP |
|  | Máy độ dẫn (ĐD) Horiba-Japan | TB/MT/ĐD/HC-272 | P. MP |
|  | Máy pH (pH) Mettler ToledoSenven compact-Swiss | TB/VS/pH/HC-170 | P. DL-VS |
|  | Máy vòng vô khuẩn (VK)Haloes Caliper IUL-Spain | TB/VS/VK/KĐ-174 | P. DL-VS |
|  | Máy đếm hạt bụi (DH) BT610MetOne-USA | TB/VS/DH/KĐ-179 | P. DL-VS |
|  | Máy đo gió/Nhiệt VT 210 (DG)KIMO-France | TB/VS/DG/KĐ-180 | P. DL-VS |
|  | Máy lấy mẫu (LM) SAS SuperISO-VWR- Italy | TB/VS/LM/KĐ-181 | P. DL-VS |
|  | Hệ thống phòng sach (PS) Việtnam | TB/VS/PS/HC-182 | P. DL-VS |
|  | Máy đo pH (pH)HORIBA - Japan | TB/TH/pH/HC-102 | P. DL-VS |
|  | Máy cất đạm (NH)Leco FP -528 -USA | TB/MT/NH/HC-138 | P. ĐD -D L |
|  | Máy phá mẫu Berghof(PM) -Germany | TB/MT/PM/KT-145 | P. ĐD -D L |
|  | Máy tan rã PTZ Auto 3 (S/N: 20230) | TB.23/ĐD | P. MP | **CƠ SỞ 4** |
|  | Máy Quang phổ SHIMADZU UV-1800 (S/N: A1454805032) | TB.06/HL | P. MP |
|  | Máy đo độ hòa tan tự đông UDT-814 (S/N: 1122968048) | TB.24/HL | P. MP |
|  | Máy chuẩn độ điện thế METTLER TOLEDO/T5 (S/N: B746989370) | TB.25/HL | P. MP |

**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** |