**Phụ lục IX**

**MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG**

|  |
| --- |
| **CẤP HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ**  |

*(Kèm theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng*

*năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)*

| **STT** | **Chủng loại** | **Đơn vị tính** | **Số lượng tối đa** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Phòng Tài nguyên và Môi trường** |   |   |
| 1 | Máy đo độ ồn | Máy | 1 |
| 2 | Máy định vị GPS map  | Máy | 1 |
| 3 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 1 |
| 3 | Máy toàn đạt điện tử | Máy | 1 |
| 4 | Máy đo độ pH  | Máy | 1 |
| 5 | Máy đo độ DO  | Máy | 1 |
| 6 | Máy đo khí độc | Máy | 1 |
| **II** | **Phòng Kinh tế và Hạ tầng**  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo lường cân đối chứng | Cái | 7 |
| 2 | Máy thủy bình  | Máy | 1 |
| 3 | Máy đo khoảng cách  | Máy | 1 |
| 4 | Thước kẹp điện tử  | Cái | 1 |
| 5 | Máy kiểm tra cường độ bê tông | Máy | 1 |
| 6 | Thước đẩy | Cái | 1 |
| 7 | Súng bắn bê tông (Búa bật nảy) | Cây | 1 |
| 8 | Máy khoang bê tông | Máy | 1 |
| 9 | Máy đo mặt phẳng sàn | Máy | 1 |
| 10 | Máy định vị cầm tay | Máy | 1 |
| 11 | Máy quét tia laser | Máy | 1 |
| 12 | Máy in chuyên dùng khổ giấy A3 | Cái | 1 |
| **III** | **Phòng Kinh tế** |  |  |
| 1 | Thiết bị đo lường cân đối chứng | Bộ | 1 |
| 2 | Máy đo độ pH | Máy | 1 |
| 3 | Máy đo độ mặn | Máy | 1 |
| 5 | Máy thủy bình | Máy | 1 |
| 6 | Máy đo độ ẩm | Máy | 1 |
| 7 | Máy đo độ mặn | Máy | 1 |
| 8 | Máy đo độ sâu | Máy | 1 |
| **IV** | **Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn** |  |  |
| 1 | Máy thủy bình | Máy | 1 |
| 2 | Máy đo độ sâu | Máy | 1 |
| 3 | Thước đo độ sâu điện tử chống nước | Cái | 1 |
| 4 | Máy đo nồng độ pH | Máy | 1 |
| 5 | Máy đo độ ẩm | Máy | 1 |
| 6 | Máy đo độ mặn | Máy | 1 |
| 7 | Bình chứa ni tơ | Cái | 1 |
| **V** | **Phòng Văn hóa và Thông tin** |  |  |
| 1 | Máy đo ánh sáng | Máy | 1 |
| 2 | Máy đo độ ồn | Máy | 1 |
| 3 | Máy ảnh chuyên dùng | Máy | 1 |
| **VI** | **Phòng Quản lý đô thị**  |  |  |
| 1 | Máy ảnh chuyên dụng | Máy | 1 |
| 2 | Máy thủy bình (điện tử) | Máy | 1 |
| **VII** | **Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh** |  |  |
| 1 | Đầu đọc Mi DVCamJVC | Cái | 1 |
| 2 | Camera chuyên dùng + Chân máy | Bộ | 3 |
| 3 | Máy phát hình | Bộ | 1 |
| 4 | Máy phát thanh FM 500W | Bộ | 1 |
| 5 | Máy vi tính dựng chương trình phát thanh | Bộ | 1 |
| 6 | Bàn Swich video | Cái | 1 |
| 7 | Máy chạy Logo truyền hình | Máy | 1 |
| 8 | Mixer hình | Cái | 1 |
| 9 | Máy tăng âm | Máy | 1 |
| 10 | Đầu thu phát 2 hộc | Cái | 1 |
| 11 | Thiết bị captune chỉnh sửa máy video | Cái | 1 |
| 12 | Bộ tạo hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp | Bộ | 1 |
| 13 | Bộ lọc âm thanh chuyên nghiệp | Bộ | 1 |
| 14 | Bộ Amply + Loa  | Bộ | 1 |
| 14 | Bộ điều khiển âm thanh | Bộ | 1 |
| 15 | Loa Surround  | Cái | 2 |
| 16 | Hệ thống âm thanh sân khấu | Hệ thống | 1 |
| 17 | Đàn Organ | Cái | 1 |
| 18 | Loa trung tâm, loa trái, loa phải  | Bộ | 1 |
| 19 | Micro chuyên dùng có dây  | Cái | 1 |
| 20 | Micro không dây  | Cái | 4 |
| 21 | Miser 12 ngõ | Cái | 2 |
| 22 | Đầu ghi băng đĩa | Cái | 1 |
| 23 | Ampli chuyên dùng | Cái | 2 |
| 24 | Công suất (âm thanh) | Cái | 1 |
| 25 | Đàn Guita bass | Cây | 1 |
| 26 | Đàn kìm | Cây | 1 |
| 27 | Bộ trống điện tử SPD | Bộ | 1 |
| 28 | Echo Midiverb4 | Bộ | 1 |
| 29 | Mixer LX7/32, 32 đường | Cái | 1 |
| 30 | Đèn chóp lay | Bộ | 1 |
| 31 | Đèn kỷ sảo | Bộ | 1 |
| 32 | Đèn pha | Bộ | 1 |
| 33 | Đèn phong | Bộ | 1 |
| 34 | Đèn Polo | Bộ | 1 |
| 35 | Đèn quay | Bộ | 1 |
| 36 | Máy vi tính (máy bàn hoặc laptop - có khả năng cài đặt phần mềm biên tập chương trình truyền hình, biên tập chương trình phát thanh) | Cái | 06 |
| 37 | Máy quay phim (dùng cho phóng viên) | Cái | 05 |
| 38 | Máy thu âm cầm tay (máy ghi âm kỹ thuật số loại cầm tay) | Cái | 10 |
| 39 | Máy ảnh (có tích hợp chức năng quay video) | Cái | 03 |
| **VIII** | **Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn** |  |  |
| 1 | Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đài truyền thanh xã |  |  |
| 1.1 | Máy tính xách tay quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin | Cái/đài | 01 |
| 1.2 | Bàn trộn âm thanh ứng dụng công nghệ thông tin | Cái/đài | 01 |
| 2 | Thiết bị thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | Bộ/đài | 01 |
| 3 | Thiết bị tích hợp tự động ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | Bộ/đài | 01 |
| 4 | Thiết bị số hoá âm thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | Bộ/đài | 01 |
| 5 | Micro chuyên dùng lưu động ứng dụng công nghệ thông tin | Cái/đài | 02 |
| 6 | Hệ thống chống sét lan truyền trung tâm | Bộ/đài | 01 |
| 7 | Hệ thống chống sét đường truyền công nghệ thông tin | Bộ/đài | 01 |
| 8 | Thiết bị thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (bao gồm 02 loa nén/cụm) | Bộ/cụm | 50 |
| 9 | Hệ thống thu, phát truyền thanh, bao gồm: Bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số; Máy phát thanh; Máy tăng âm; Thùng loa Bluetooth + Micro; Mixer | Hệ thống | 1 |