**Danh sách và ký hiệu nhóm thiết bị**

| **Stt** | **Nhóm thiết bị** | **Ký hiệu nhóm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy hấp, máy rửa và bồn rửa | HTLNRO |  |
| 2 | Bàn chỉnh hình | BCH |  |
| 3 | Bàn đẻ | BĐ |  |
| 4 | Bàn gây mê | BGM |  |
| 5 | Bàn hơ | BHTB |  |
| 6 | Bàn mổ | BM |  |
| 7 | Bàn phẫu tích | BPT |  |
| 8 | Bộ đặt nội khí quản | ĐNKQ |  |
| 9 | Bộ đo nhãn áp | ĐNA |  |
| 10 | Bộ dụng cụ | BDC |  |
| 11 | Bộ hút đờm | HD |  |
| 12 | Bộ khí dung | BKD |  |
| 13 | Bộ khoan tai | MK |  |
| 14 | Bộ lưu điện | LĐ |  |
| 15 | Bộ nội soi TMH | NSTMH |  |
| 16 | Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ | BSB |  |
| 17 | Bộ thắt trĩ | TTR |  |
| 18 | Bộ thử kính | TK |  |
| 19 | Bộ tiểu phẫu | TP |  |
| 20 | Bơm tiêm điện | BTĐ |  |
| 21 | Bơm truyền dịch | TD |  |
| 22 | Bồn nấu Parafin | BN |  |
| 23 | Bồn rửa | BR |  |
| 24 | Cân | CAN |  |
| 25 | Dao mổ điện | DMĐ |  |
| 26 | Đầu đo | ĐĐ |  |
| 27 | Đầu lấy cao răng | LCR |  |
| 28 | Đầu típ | ĐT |  |
| 29 | David boyle | DV |  |
| 30 | Đèn | DEN |  |
| 31 | Đèn chiếu | ĐC |  |
| 32 | Đèn đặt NKQ | ĐĐNKQ |  |
| 33 | Đèn mổ | ĐM |  |
| 34 | Forceps | FR |  |
| 35 | Ghế | GHE |  |
| 36 | Ghế Massage | GMS |  |
| 37 | Ghế răng | GR |  |
| 38 | Ghế TMH | GTMH |  |
| 39 | Giá để | GĐ |  |
| 40 | Giường | GI |  |
| 41 | Hệ thống đo loãng xương | ĐLX |  |
| 42 | Hệ thống Holter theo dõi điện tim | HTĐT |  |
| 43 | Hệ thống Holter theo huyết áp | HTHA |  |
| 44 | Hệ thống keo dãn cột sống | KDCS |  |
| 45 | Hệ Thống khí y tế (nhà thận) | OX |  |
| 46 | Hệ thống máy chụp | MRI |  |
| 47 | Hệ thống máy và dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang Đức | PTNS |  |
| 48 | Hệ thống nội soi | NS |  |
| 49 | Hệ thống nội soi TMH | NS |  |
| 50 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | PTNS |  |
| 51 | Hệ thống tán sỏi | TS |  |
| 52 | Hệ thống thu nhận và xử lý hình ảnh X-quang | XQ |  |
| 53 | Hệ thống X-Quang | XQ |  |
| 54 | Holter điện tim | ĐT |  |
| 55 | Holter theo dõi huyết áp | ĐHA |  |
| 56 | Hộp đặt nội khí quản | DC |  |
| 57 | HT chụp mạch | CM |  |
| 58 | HT lọc máu | LM |  |
| 59 | Kéo | KEO |  |
| 60 | Kẹp | KEP |  |
| 61 | Kìm | KIM |  |
| 62 | Kính hiển vi | KHV |  |
| 63 | Kính soi đáy mắt | SĐM |  |
| 64 | Màn hình | MH |  |
| 65 | Màn hình thử thị lực và sắc giác | TTL |  |
| 66 | Máy cắt | MC |  |
| 67 | Máy cấy máu | VS |  |
| 68 | Máy chạy thận | MCT |  |
| 69 | Máy chụp huỳnh quang đáy mắt | HQĐM |  |
| 70 | Máy chụp XQ | XQ |  |
| 71 | Máy cưa xương | MCX |  |
| 72 | Máy điện di | HH |  |
| 73 | Máy điện não | ĐN |  |
| 74 | Máy điện tim | ĐT |  |
| 75 | Máy điện từ trường cao áp BIOS | ĐTT |  |
| 76 | Máy điều trị | MĐT |  |
| 77 | Máy định danh | VS |  |
| 78 | Máy đo huyết áp | ĐHA |  |
| 79 | Máy đo | MĐ |  |
| 80 | Máy đo nhãn áp | MĐ |  |
| 81 | Máy đo SpO2 | SPO2 |  |
| 82 | Máy đo SpO2 cầm tay | SPO2 |  |
| 83 | Máy đọc đĩa | VS |  |
| 84 | Máy đóng gói tự động | MĐG |  |
| 85 | Máy Doppler tim thai | MĐ |  |
| 86 | Máy đúc nến | MĐN |  |
| 87 | Máy ép tim | ET |  |
| 88 | Máy gây mê kèm thở | MGM |  |
| 89 | Máy giặt | MG |  |
| 90 | Máy hàn | MH |  |
| 91 | Máy hấp | MH |  |
| 92 | Máy hút dịch | HD |  |
| 93 | Máy hút khí | MHK |  |
| 94 | Máy hút khói | HK |  |
| 95 | Máy in phim | XQ |  |
| 96 | Máy kéo dãn cột sống | KDCS |  |
| 97 | Máy khám nội soi TMH | TMH |  |
| 98 | Máy khí dung | KD |  |
| 99 | Máy khoan | MK |  |
| 100 | Máy khoan xương | MKX |  |
| 101 | Máy khử khuẩn và làm sạch không khí | KK |  |
| 102 | Máy làm ấm | MLA |  |
| 103 | Máy làm ấm trẻ sơ sinh | MLA |  |
| 104 | Máy laser | LS |  |
| 105 | Máy lấy cao răng | LCR |  |
| 106 | Máy lọc máu | MLM |  |
| 107 | Máy ly tâm | LT |  |
| 108 | Máy mổ mắt | MM |  |
| 109 | Máy nôi soi TMH | NS |  |
| 110 | Máy phá rung tim | PRT |  |
| 111 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | KK |  |
| 112 | Máy rửa | MR |  |
| 113 | Máy sắc thuốc | MST |  |
| 114 | Máy sấy | MS |  |
| 115 | Máy siêu âm | SA |  |
| 116 | Máy sốc tim | ST |  |
| 117 | MÁY SOI CỔ TỬ CUNG | MSCTC |  |
| 118 | Máy sưởi | MS |  |
| 119 | Máy tách chiét | VS |  |
| 120 | Máy tách | MT |  |
| 121 | Máy tạo nhịp tim | TNT |  |
| 122 | Máy tháo lồng ruột | TL |  |
| 123 | Máy theo dõi BN | MTD |  |
| 124 | Máy thở | MT |  |
| 125 | Máy trị liệu | MTL |  |
| 126 | Máy truyền dịch | TD |  |
| 127 | Máy xét nghiệm | MXN |  |
| 128 | Máy xử lý nước RO di động | XLN |  |
| 129 | Ngân hàng bảo quản máu | BQM |  |
| 130 | Nồi hấp | NH |  |
| 131 | Nôi | NOI |  |
| 132 | Ống kính | ÔK |  |
| 133 | Ống nội soi | ONS |  |
| 134 | Phòng lấy mẫu | PLM |  |
| 135 | Sinh hiển vi | SHV |  |
| 136 | Tay cầm cắt dịch kính | TCCDK |  |
| 137 | Tay cầm clip | TCC |  |
| 138 | Tay cầm Phaco | TCP |  |
| 139 | Thiết bị đốt u | ĐU |  |
| 140 | Tủ | TU |  |
| 141 | Tủ ấm | TA |  |
| 142 | Tủ an toàn SH | TAT |  |
| 143 | Tủ CO2 | Tủ CO2 |  |
| 144 | Tủ đựng dụng cụ | TDDC |  |
| 145 | Tủ lạnh | TL |  |
| 146 | Tủ sấy | TS |  |
| 147 | Xe cáng | XC |  |
| 148 | Xe tiêm | XT |  |