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

**(Danh sách 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **MÃ SỐ THIẾT BỊ** | **NƠI ĐẶT** | **GHI CHÚ** |
|  | Cân phân tích PRESICA  225SM (BA) - Swiss | TB/TH/BA/HC-009 | P. HL | CƠ SỞ 1 |
|  | Cân kỹ thuật (BT) AND  FY 300 – Japan | TB/TH/BT/KĐ-010 | P. HL |
|  | Cân AND 4 số (BA)  HR 120 - Japan | TB/TH/BA/KĐ-032 | P. HL |
|  | Cân kỹ thuật (BT) 2 số  AND FY 300 - Japan | TB/MT/BT/KĐ-042 | P. MP |
|  | Cân phân tích AX-224R (AX) Shimadzu- Japan | TB/MT/AX/KĐ-117 | P. MP |
|  | Cân AND GR 200 (BA)  – Japan | TB/MT/BA/KĐ-327 | P. MP |
|  | Cân phân tích AND (BA)  GH200 – Japan | TB/VS/BA/KĐ-070 | P. DL-VS |
|  | Cân đông hồ Nhơn Hòa (BA)- Việt Nam | TB/VS/BA/KĐ-150 | P. DL-VS |
|  | Cân Kỹ thuật OHAUS | TB/VS/BAL/KĐ-229 | P. DL-VS |
|  | Cân Kỹ thuật Precisa BJ -410C (BAL)-Swiss | TB/VS/BAL/KĐ-230 | P. DL-VS |
|  | Cân Kỹ thuật Sartorius (BAL) ENTRIS 822-1s- Germany | TB/VS/BAL/KĐ-273 | P. DL-VS |
|  | Cân Kỹ thuật A&D (BA)  EK 3001-Japan | TB/VS/BA/KĐ-287 | P. DL-VS |
|  | Cân Kỹ thuật Shimadzu (BA) BL 3200H-Japan | TB/VS/BA/KĐ-288 | P. DL-VS |
|  | Cân phân tích Shimadzu (BL) ATX 224-Japan | TB/TP/BL/KĐ-216 | P. ĐD-DL |
|  | Cân kỹ thuật Shimadzu (BL) BL-320S-Japan | TB/TP/BL/KĐ-217 | P. ĐD-DL |
|  | Cân kỹ thuật Ohaus (BA) SC4010-USA | TB/TP/BA/KĐ-279 | P. ĐD-DL |
|  | Cân 2 Số PRECISA BJ 610C (S/N: 1660980) | TB.03/HL | P. MP | CƠ SỞ 4 |
|  | Cân 4 số METTLER -TOLEDO ML 204T/00 (S/N: B647342336) | TB.04/HL | P. MP |
|  | Cân kỹ thuật 2 số lẻ SARTORIUS PRACTUM612- 1S | TB.14/ĐD | P. MP | CƠ SỞ 4 |

**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** |