|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước biển 380V/1,1 KW  Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 1,1 KW; Qmax ≥ 10,8 m3/h, Hmax ≥ 28,6mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | CDX120/15 | HAKITA |  |
| 2 | Máy bơm nước biển 380V/0.75 KW  Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 0.75 KW; Qmax ≥ 8,8 m3/h, Hmax ≥ 22,6mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | JEXM100 | HAKITA |  |
| 3 | Máy bơm nước biển 380V/1.1 KW  Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 1.1 KW; Qmax ≥ 10,8 m3/h, Hmax ≥ 28,6mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | JEXM150 | HAKITA |  |
| 4 | Máy bơm nước biển làm mát điều hòa 380V/2,2 KW  Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 2,2 KW; Qmax ≥ 20 m3/h, Hmax ≥ 37mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 3M/I32-160/2.2 | HAKITA |  |
| 5 | - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 3,8-4 KW; Qmax ≥ 36,8m3/h, Hmax ≥ 34 mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | HKT10F5/4.0 | HAKITA |  |
| 6 | Máy bơm nước biển, làm mát điều hòa 380V/4KW  Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 4 KW; Qmax ≥ 72m3/h, Hmax ≥ 27 mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 3M/I50-160/4.0 | HAKITA |  |
|  |
| 7 | Máy bơm nước biển 380V/5,5 KW  - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 5.5 KW; Qmax ≥ 72 m3/h; Hmax ≥ 35,5mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 3M/I50-160/5.5 | HAKITA | - |
| 8 | Máy bơm nước biển 380V/7,5 KW  - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 7.5 KW; Qmax ≥ 75 m3/h; Hmax ≥ 38,5mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 3M/I40-200/7.5 | HAKITA | - |
| 9 | Máy bơm nước biển 380V/3.0 KW  - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 3.0 KW; Qmax ≥ 57 m3/h; Hmax ≥ 24 mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | WOD/I400 | HAKITA | - |
| 10 | Máy bơm nước biển 380V/11 KW  - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 11 KW; Qmax ≥ 80 m3/h; Hmax ≥ 55,5mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 3M/I50-160/11 | HAKITA | - |
| 11 | Máy bơm nước biển 380V/15 KW, trục đứng  - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 15 KW; kiểu trục đứng; Qmax ≥ 100 m3/h; Hmax ≥ 50mcn - Thân bơm, trục và cánh bơm bằng inox 304 | 100HKT100-50-15/2 | HAKITA |  |
| 12 | Máy bơm nước điện chìm 1,1 KW  Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 1,1 KW; Qmax = 19 m3/h; Hmax = 27,5 mcn - Đầu bơm và cánh bơm bằng inox 304 | 50 DVS 51.1 | HAKITA | - Máy bơm chìm hút nước thải Ebara DW VOX/A M 100A |
| 13 | Máy bơm nước điện chìm 2.2 KW  Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 2,2 KW; Qmax = 35 m3/h; Hmax = 37,4 mcn - Đầu bơm và cánh bơm bằng inox 304 | 65 DVS 52.2 | HAKITA | Máy bơm chìm hút nước thải Ebara DW VOX/A M 100A |
| 14 | * Thương hiệu HAKITA * *Model : TA-68C* * *Công suất 2.0 Kw* * *Nguồn điện 220-240V - Tần số 50/60Hz* * *Dòng điện 6-12A* * *Cấp độ bảo vệ IP44* * *Tốc độ 2.850 vòng / phút* * *Ống dẫn nối dài 3m bằng cau su bọc thép , Hai đầu khớp nối bằng thép không rỉ* * *Đầu nối làm việc có 6 đầu làm sạch ( 4 cái mặt boong , 2 cái rưới nước biển )* * *Bộ điều khiển tại chỗ* * *Xuất xứ Việt Nam* | *TA-68C* | HAKITA |  |