**Danh sách và mã thiết bị***(Khoa Cấp Cứu)*

| **STT** | **Mã thiết bị** | **Tên thiết bị** | **Nhóm thiết bị** | **Model** | **Serial** | **Hãng sản xuất** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG.BTĐ.KCAPC.001 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-331 | 9080251 | Terumo |
| 2 | BG.BTĐ.KCAPC.002 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-331 | 9070069 | Terumo |
| 3 | BG.BTĐ.KCAPC.003 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1401010301 | Terumo |
| 4 | BG.BTĐ.KCAPC.004 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1401010316 | Terumo |
| 5 | BG.BTĐ.KCAPC.005 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE - SS 700 | 1305012020 | Terumo |
| 6 | BG.BTĐ.KCAPC.006 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE - SS 700 | 1403010077 | Terumo |
| 7 | BG.BTĐ.KCAPC.007 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1810010744 | Terumo |
| 8 | BG.BTĐ.KCAPC.008 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1810010514 | Terumo |
| 9 | BG.BTĐ.KCAPC.009 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1810010520 | Terumo |
| 10 | BG.BTĐ.KCAPC.010 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | 1810010522 | Terumo |
| 11 | BG.BTĐ.KCAPC.011 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 1912010134 | Terumo |
| 12 | BG.BTĐ.KCAPC.012 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 1912010154 | Terumo |
| 13 | BG.BTĐ.KCAPC.013 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 1912010143 | Terumo |
| 14 | BG.BTĐ.KCAPC.014 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 1912010113 | Terumo |
| 15 | BG.BTĐ.KCAPC.015 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 1912010135 | Terumo |
| 16 | BG.BTĐ.KCAPC.016 | Máy bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Agilia SP VN | 24518452 | Fresenius Kabi AG |
| 17 | BG.BTĐ.KCAPC.017 | Máy bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Agilia SP VN | 24518479 | Fresenius Kabi AG |
| 18 | BG.BTĐ.KCAPC.018 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 2005010323 | Terumo |
| 19 | BG.BTĐ.KCAPC.019 | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | 2005010315 | Terumo |
| 20 | BG.ĐĐNKQ.KCAPC.001 | Bộ đặt nội khí quản | Đèn đặt NKQ | KINGVISION ABLADE KIT | C12023A310038 | Ambu  (King systems) |
| 21 | BG.G.KCAPC.001 | Gi­ường bệnh ba tay quay: Model GC - 03- Việt nam | Giường | GC 03 | Không có | Hoàng Nguyễn |
| 22 | BG.G.KCAPC.002 | Giường bệnh nhân 3 tay quay | Giường | GC-03.1 | Không có | Hoàng Nguyễn |
| 23 | BG.G.KCAPC.003 | Giường ba tay quay KT: (2060x920x340-640) mm | Giường |  |  |  |
| 24 | BG.ĐT.KCAPC.001 | Máy điện tim 3 cần | Máy điện tim | ECG-1150 | 17523K | NIHONKODEN |
| 25 | BG.ĐT.KCAPC.002 | MÁY ĐIỆN TIM 6 KÊNH | Máy điện tim | ECG-1250K | 15561 | NIHONKODEN |
| 26 | BG.ĐT.KCAPC.003 | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardio 7 | (01)08809276943552 (11)221013(21) T8AAEUA0001 | Bionet |
| 27 | BG.ET.KCAPC.001 | Máy ép tim ngoài lồng ngực | Máy ép tim | ROSC-U | 4000001077 | Thực tế SCHILLER (BB bàn giao là Mỹ) |
| 28 | BG.HD.KCAPC.001 | Máy hút dịch liên tục áp lực thấp | Máy hút dịch | Constant 1400 | 1105002U | Sanko Manufacturing Co., Ltd |
| 29 | BG.HD.KCAPC.002 | Máy hút dịch | Máy hút dịch | NEW HOSPIVAC 350 | 27013 | Cami |
| 30 | BG.HD.KCAPC.003 | Máy hút dịch | Máy hút dịch | NEW HOSPIVAC 350 | 27007 | Cami |
| 31 | BG.HD.KCAPC.004 | Máy hút dịch | Máy hút dịch | NEW HOSPIVAC 350 | 27008 | Cami |
| 32 | BG.HD.KCAPC.005 | Máy hút dịch | Máy hút dịch | NEW HOSPIVAC 350 | 27009 | Cami |
| 33 | BG.HD.KCAPC.006 | Máy hút dịch | Máy hút dịch | NEW HOSPIVAC 350 | 27006 | Cami |
| 34 | BG.MKK.KCAPC.001 | Máy khử khuẩn và làm sạch không khí | Máy khử khuẩn và làm sạch không khí | KI-AP-HP 1718 | HP171820J1219 | KUMO |
| 35 | BG.MTD.KCAPC.001 | Máy theo dõi SPO2 và nhịp mạch | Máy theo dõi BN | OLV-2700K | 1271 | NIHONKOHDEN |
| 36 | BG.MTD.KCAPC.002 | Máy theo dõi SPO2 và nhịp mạch | Máy theo dõi BN | OLV-2700K | 1273 | NIHONKOHDEN |
| 37 | BG.MTD.KCAPC.003 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi BN | BSM-2351K | 4411 | NIHONKODEN |
| 38 | BG.MTD.KCAPC.004 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi BN | PVM-2701 | 9617 | NIHONKODEN |
| 39 | BG.MTD.KCAPC.005 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi BN | Omni II | A16091100566 | Infinium |
| 40 | BG.MTD.KCAPC.006 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi BN | Omni II | A16091100424 | Infinium |
| 41 | BG.MTD.KCAPC.007 | Monitor theo dõi bệnh nhân 3 thông số | Máy theo dõi BN | Carescape V100 | SH618450019SA | GE Healthcare |
| 42 | BG.MTD.KCAPC.008 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | Máy theo dõi BN | BSM-3562 | 28124 | NIHONKODEN |
| 43 | BG.MTD.KCAPC.009 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | Máy theo dõi BN | BSM-3562 | 28136 | NIHONKODEN |
| 44 | BG.MTD.KCAPC.010 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi BN | BSM-3562 | 30701 | NIHONKODEN |
| 45 | BG.MTD.KCAPC.011 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi BN | BSM-3562 | 30670 | NIHONKODEN |
| 46 | BG.MT.KCAPC.001 | Máy thở BiPAP không xâm nhập | Máy thở | Carina | ASJL-0004 | Drager |
| 47 | BG.MT.KCAPC.002 | Máy thở | Máy thở | Savina 300 | ASJL-0221 | Drager |
| 48 | BG.MT.KCAPC.003 | Máy thở | Máy thở | Savina 300 | ASJL-0218 | Drager |
| 49 | BG.MT.KCAPC.004 | Máy thở | Máy thở | V680 | 100277177 | Respironics |
| 50 | BG.MT.KCAPC.005 | Máy thở | Máy thở | V680 | 100277326 | Respironics |
| 51 | BG.MT.KCAPC.006 | MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO | Máy thở | Elisa 600 | 0400600hul06204941 | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG |
| 52 | BG.MT.KCAPC.007 | Máy thở oxy dòng cao | Máy thở | HF-2900 | 21052Jn3203258 | Great Group Medical |
| 53 | BG.MT.KCAPC.008 | Máy thở oxy dòng cao | Máy thở | HF-2900 | 21052Jn3203252 | Great Group Medical |
| 54 | BG.MT.KCAPC.009 | Máy thở chức năng cao kèm máy nén khí | Máy thở | 840 Ventilator System | 3512204984 | Covidien - Medtronic |
| 55 | BG.MT.KCAPC.010 | Máy thở chức năng cao kèm máy nén khí | Máy thở | 840 Ventilator System | 3512204949 | Covidien - Medtronic |
| 56 | BG.MT.KCAPC.011 | Máy thở chức năng cao kèm máy nén khí | Máy thở | 840 Ventilator System | 3512204948 | Covidien - Medtronic |
| 57 | BG.TD.KCAPC.001 | Máy truyền dịch tự động Top 3300 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | FN60632S | Topcon |
| 58 | BG.PLM.KCAPC.001 | Phòng lấy mẫu xét nghiệm an toàn di động | Phòng lấy mẫu | ATV-PXN-1819S | LF9-21-0004 | Công ty cổ phần Air Tech Thế Long |
| 59 | BG.MT.KCAPC.001 | Tủ Inox đựng máy thở và dây máy KT 2,1x1,4x0,6m | Tủ |  | Không có | Việt nam |
| 60 | BG.XC.KCAPC.001 | Xe cáng đẩy bệnh nhân điều chỉnh được độ cao | Xe cáng | XC-08 | Không có | Hoàng Nguyễn |
| 61 | BG.XC.KCAPC.002 | Xe cáng kiểu Đài Loan điều chỉnh độ cao KT 1860x590x 600x850mm inox 304 | Xe cáng | XCN2 | Không có | Hải Hà |
| 62 | BG.XC.KCAPC.003 | Xe cáng đẩy bệnh nhân điều chỉnh được độ cao | Xe cáng | XC-08 | Không có | Hoàng Nguyễn |
| 63 | BG.XC.KCAPC.004 | Xe cáng đa năng | Xe cáng | XC-09 |  | Hoàng Nguyễn |
| 64 | BG.XC.KCAPC.005 | Xe cáng chuyển bệnh nhân | Xe cáng | VN-XC07 | Không có | Vietnew99 |
| 65 | BG.XC.KCAPC.006 | Xe cáng vận chuyển bệnh nhân nằm | Xe cáng | XCN1 | Không có | Hải Hà |
| 66 | BG.XT.KCAPC.001 | Xe đẩy cấp cứu nhựa (670x470x940)mm | Xe tiêm | XD-10,2 |  | Hoàng Nguyễn |