|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ LỤC 1** | | | | | |
| **DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ** | | | | | |
| (Kèm theo Thư mời báo giá số 832 /TB-BVND115 ngày 05 tháng 4 năm 2022) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **Lô 1: Văn phòng phẩm và vật dụng khác** | | | | | | |
|  | Bàn chải gỗ | | Lông mềm, dùng cho rửa tay | Cái | 150 |  |
|  | Băng keo 2 mặt 2.5cm | | - Phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, dai, dính tốt  - Hiệp Phát hoặc Tương đương.  - KT: rộng ≥ 2.4 ; dài 14 Y. | Cuộn | 20 |  |
|  | Băng keo 2 mặt 5cm | | - Phủ keo 2 mặt, màu trắng trong dai, dính tốt  - Hiệp Phát hoặc Tương đương.  - KT: ≥ 4.8 x 14 Y | Cuộn | 100 |  |
|  | Băng keo đục 5cm | | - Độ bền cao, dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu  - Chịu được nhiệt độ từ 5 - 60 độ C  - Hiệp Phát hoặc tương đương  - KT: ≥ 4.8 x 14 Y | Cuộn | 220 |  |
|  | Băng keo Simili (màu xanh) 5cm | | - Chất dính được làm từ cao su tự nhiên  - Hiệp Phát hoặc tương đương  - KT: ≥ 4.8 x 70 Y | Cuộn | 150 |  |
|  | Băng keo trong 2.5 cm | | - Hiệp Phát hoặc Tương đương  - KT: ≥ 2.4 x 14 Y | Cuộn | 100 |  |
|  | Băng keo trong 5 cm | | - Hiệp Phát hoặc tương đương  - KT: ≥ 4.8 x 70 Y | Cuộn | 700 |  |
|  | Bảng tên người nuôi bệnh | | Nhựa dẻo | Cái | 150.000 |  |
|  | Bao đĩa CD/DVD | | Chất liệu vải không dệt | Cái | 10.000 |  |
|  | Bao nilon trong 20x30, tự phân hủy | | Dẻo, trong, 20x30, tự phân hủy | Kg | 300 |  |
|  | Bao PP | | Loại 20Kg, màu trắng | Cái | 400 |  |
|  | Bìa còng 3F | | - Bìa cứng, bọc simily cao cấp  - Thiên Long hoặc tương đương | Cái | 30 |  |
|  | Bìa còng 7F (khóa còng 2) | | - ABBA hoặc tương đương - - 7F, 2 mặt si | Cái | 350 |  |
|  | Bìa dán | | - Gia phát hoặc tương đương, khổ F4 | Bìa | 50 |  |
|  | Bìa hồ sơ 100 lá | | * - Chất liệu nhựa PP cứng nhiều màu khác nhau : xanh dương, hồng, vàng, xanh lá, đỏ, cam,... * - Bên trong gắn 100lá nhựa trong suốt khổ A4. Mỗi lá nhựa chứa được khoảng 10 tờ giấy khổ A4.   - KT: 24x 31.5cm | Cái | 500 |  |
|  | Bìa hồ sơ 20 lá | | - Các lá có độ trong cao, dễ dàng tách miệng để lưu tài liệu với độ dày 40 µm  - Thiên Long hoặc tương đương | Cái | 30 |  |
|  | Bìa hồ sơ 40 lá | | - Các lá có độ trong cao, dễ dàng tách miệng để lưu tài liệu với độ dày 40 µm  - Thiên Long hoặc tương đương | Cái | 30 |  |
|  | Bìa kiếng A4 dày | | Trong suốt, cứng và không bị giòn gãy, khổ A4 | Xấp | 50 |  |
|  | Bìa nhựa 1 nút có nắp | | Plus hoặc tương đương ( khổ F4) | Cái | 1.500 |  |
|  | Bìa nhựa 2 kẹp | | Nhựa màu 2 kẹp ngang dọc, khổ F4 | Cái | 40 |  |
|  | Bìa nhựa dày | | Double A hoặc tương đương ( trong suốt, F4) | Cái | 5.000 |  |
|  | Bìa trình ký | | Khổ F4, bìa nhựa có dây ràng để hồ sơ không bị rớt | Bìa | 100 |  |
|  | Bút bi đỏ | | Thiên Long hoặc tương đương ( đầu bi 0.5mm ) | Cây | 8.000 |  |
|  | Bút bi xanh | | Thiên Long hoặc tương đương ( đầu bi 0.5mm) | Cây | 25.000 |  |
|  | Bút cắm bàn | | Thiên Long hoặc tương đương ( đầu bi 0.7mm ) | Bộ | 600 |  |
|  | Bút chì đen | | YOKO hoặc tương đương | Cây | 400 |  |
|  | Bút chì dẻo | | Thân dẻo, ruột den hoặc nâu | Cây | 240 |  |
|  | Bút dạ quang (vàng) | | Toyo hoặc tương đương | Cây | 450 |  |
|  | Bút lông dầu | | Thiên Long hoặc tương đương ( nét mực đều, màu đẹp, tươi sáng và êm). | Cây | 4.500 |  |
|  | Bút lông dầu CD | | Thiên Long hoặc tương đương ( kích thước 02 đầu bút 1.0mm-0.4mm) | Cây | 5.000 |  |
|  | Bút lông kim xanh | | Thiên Long hoặc tương đương ( đầu bi 0.15) | Cây | 300 |  |
|  | Bút viết bảng đỏ | | Thiên Long hoặc tương đương ( nét viết êm màu mực tươi sáng, mau khô và dễ dàng lau sạch mực sau khi viết) | Cây | 250 |  |
|  | Bút viết bảng xanh | | Thiên Long hoặc tương đương ( nét viết êm màu mực tươi sáng, mau khô và dễ dàng lau sạch mực sau khi viết) | Cây | 3.000 |  |
|  | Bút xóa Cây | | Thiên Long hoặc tương đương, 10ml/bút | Cây | 120 |  |
|  | Bút xóa kéo | | Plus hoặc tương đương | Cây | 100 |  |
|  | Cục tẩy | | Thiên Long hoặc tương đương ( được làm bằng chất liệu Hipolymer cao cấp, có màng bọc bên ngoài tránh bị bẩn). | Cái | 150 |  |
|  | Dao rọc giấy | | - Chất liệu: thép chất lượng cao, sắc bén,(0404)  - SDI hoặc tương đương | Cái | 100 |  |
|  | Dây đeo 1 khóa | | Bằng dây dù, không bị tưa sợi, 1 khoá | Sợi | 120.000 |  |
|  | Dây đeo 2 khóa | | Bằng dây dù, không bị tưa sợi, 2 khoá | Sợi | 500 |  |
|  | Đĩa CD | | - Tốc độ ghi 52x,700MB  - Maxell hoặc tương đương | Cái | 3.000 |  |
|  | Giấy vệ sinh cuộn lớn | | - Giấy 2 lớp thấm hút tốt  - Trọng lượng 500gram  - Pulppy hoặc tương đương | Cuộn | 800 |  |
|  | Đĩa DVD- hộp | | - Tốc độ ghi: 2x-4x-8x-16x - Dung lượng 4.5GB = 4300MB  - Maxell hoặc tương đương | Hộp | 5.000 |  |
|  | Đĩa DVDR+ hộp | | - Tốc độ ghi 8x, 4.7GB  - Maxell hoặc tương đương | Cái | 10.000 |  |
|  | Đồ chuốt bút chì | | Thiên Long hoặc tương đương | Cái | 80 |  |
|  | Ghim bấm số 10 | | - Quy cách 20 hộp nhỏ/1hộp lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 20.000 |  |
|  | Ghim bấm số 3 | | Plus hoặc tương đương | Hộp | 100 |  |
|  | Ghim vòng (Ghim gài) | | Plus hoặc tương đương (có đầu nhọn) | Hộp | 3.000 |  |
|  | Giấy A5 màu 80 | | Khổ A5 nhiều màu, giấy mịn | Ram | 5.000 |  |
|  | Giấy bìa A3 | | - Khổ A3 (279cm x420cm) - - Định lượng 120gms, 100 tờ/xấp  - Có màu trơn không hoa văn | Xấp | 20 |  |
|  | Giấy bìa A4 | | Khổ A4 có màu trơn, không hoa văn, không mùi  - Định lượng 120gms, 100 tờ/xấp | Xấp | 150 |  |
|  | Giấy bìa A5 màu | | Xấp 100 tờ, nhiều màu, bìa dày | Xấp | 1.500 |  |
|  | Giấy decal A4 | | * - Mặt giấy min, decal A4 nguyên tờ. Độ bám chữ cao, nét. * - Số lượng 100 tờ/xấp | Xấp | 5 |  |
|  | Giấy decal hộp | | Tommy hoặc tương đương | Hộp | 5 |  |
|  | Giấy Fax OLI | | Sakura hoặc tương đương | Cuộn | 20 |  |
|  | Giấy in mã vạch (Decal) | | - Chất liệu: PVC cao cấp  - Lớp mặt: Giấy + màng nhựa  - Silicon: Lớp Silicon mỏng phủ trên  - Độ bền: Cao, bảo quản được lâu năm  - Khả năng: chống thấm nước  - Kích thước 100 x 45, decal có độ bám mực cao | Cuộn | 700 |  |
|  | Giấy in số thứ tự ( giấy nhiệt ) | | K80 đường kính 45- 47mm | Cuộn | 21.000 |  |
|  | Giấy kẻ ngang | | * - Dòng kẽ rõ ràng, giấy trắng mịn * - KT: 32 x 20(cm) * - Quy cách: ≥ 20 tờ/xấp | Tập | 50 |  |
|  | Giấy màu A3 | | - Khổ A3 nhiều màu, giấy mịn, Giấy in 1 mặt & 2 mặt - Bề mặt giấy: Siêu Bóng RC, Bóng, Lụa, Mờ, Vân. - - Độ dày định lượng giấy từ 110gsm ~ 300gsm  - Chống thấm nước, lâu phai màu theo thời gian. | Ram | 20 |  |
|  | Giấy màu A4 | | Khổ A4 nhiều màu, giấy mịn | Ram | 150 |  |
|  | Giấy niêm phong | | Pelure white, hoặc tương đương ( giấy trắng mịn) | Xấp | 60 |  |
|  | Giấy Pronoti 5 màu | | - Chất liệu: bằng nhựa, có keo  - KT: 43x12mm, 20 tờ x 5 màu  - Post - It hoặc tương đương | Xấp | 500 |  |
|  | Giấy than | | G-star hoặc tương đương ( không bị lem, thấy rõ nét khi in) | Hộp | 10 |  |
|  | Giấy thông báo (note) 1 màu | | Post - It 3 M hoặc tương đương ( “3x3” (76.2mmx76.2mm), 100 sheets) | Xấp | 300 |  |
|  | Gỡ kim | | SDI hoặc tương đương | Cái | 20 |  |
|  | Hồ khô | | **- Khô nhanh, độ bám dính cao**  - **không độc hại**  -Vân Thiên hoặc tương đương ( hộp 8g) | Ống | 500 |  |
|  | Kéo cắt giấy | | - Cán nhựa đen, lưỡi kéo bằng hợp kim inox chống rỉ, chắc chắn và cực sắc. | Cái | 300 |  |
|  | Kéo cắt vải | | Kéo lớn, cán thép 10 inch | Cái | 30 |  |
|  | Keo dán nước | | ≥ 40 ml, đầu mút, keo đặc, nhanh khô | Ống | 40.000 |  |
|  | Bìa 3 dây 5F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 5F) | Cái | 50 |  |
|  | Bìa 3 dây 7F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 7F) | Cái | 350 |  |
|  | Kẹp bướm 15 | | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 15mm | Hộp nhỏ | 300 |  |
|  | | Kẹp bướm 19 | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 19mm | Hộp nhỏ | 300 |  |
|  | Kẹp bướm 25 | | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 25mm | Hộp nhỏ | 200 |  |
|  | Kẹp bướm 32 | | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 32mm | Hộp nhỏ | 200 |  |
|  | Kẹp bướm 41 | | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 41mm | Hộp nhỏ | 150 |  |
|  | Kẹp bướm 51 | | - Chất liệu: Làm từ thép tốt, có độ bền cao. **Kẹp** bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp **kẹp** tài liệu d ễ d àng  - ECHO 51mm | Hộp nhỏ | 50 |  |
|  | Khay đựng hồ sơ | | * Chất liệu: nhựa nhựa dẻo * Đào Tiên hoặc tương đương | Cái | 50 |  |
|  | Kim bấm 23/10 | | - Thép cứng, kim 23/10 – dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/13 | | - Thép cứng, kim 23/13 – dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/15 | | - Thép cứng, kim 23/15 – dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/17 | | - Thép cứng, kim 23/17– dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/20 | | - Thép cứng, kim 23/20 dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/6 | | - Thép cứng, kim 23/6– dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Kim bấm 23/8 | | - Thép cứng, kim 23/8– dùng cho các tất cả các loại máy bấm kim lớn  - Plus hoặc tương đương | Hộp | 10 |  |
|  | Lắc tay (đỏ, vàng, xanh, tím, trắng) | | * Chất liệu: Nhựa | Cái | 90.000 |  |
|  | Ly giấy các loại | | Chất liệu làm bằng giấy, kích thước 185ml, 240ml, | Cái | 200.000 |  |
|  | Máy bầm ghim số 10 | | - Thân cầm bấm được bọc lớp nhựa cứng màu  - Có độ bên cao, chịu lực chịu nhiệt tốt  - KW-Trio hoặc tương đương ( thân bằng nhựa) | Cái | 700 |  |
|  | Máy bấm ghim số 3 | | - Dập ghim làm bằng thép chất lượng cao, bao quanh bằng vỏ nhựa.  - Dễ dàng nạp đạn.  - Sử dụng đạn ghim 24/6 hoặc 26/6.  - Dập được tối đa 30 tờ giấy 70gsm | Cái | 50 |  |
|  | Máy bấm giá | | Hand hoặc tương đương | Cái | 10 |  |
|  | Máy bấm kim lớn 50 LA | | KW-trio hoặc tương đương ( ghim từ 23/8-23/23, dập được 210 tờ giấy định lượng 80gsm, được sản xuất bằng thép chịu lực) | Cái | 10 |  |
|  | Máy bấm kim lớn 50 SA | | KW-trio hoặc tương đương ( ghim từ 23/8-23/17, dập được 120 tờ giấy định lượng 80gsm, được sản xuất bằng thép chịu lực) | Cái | 10 |  |
|  | Máy bấm lỗ | | KW-trio hoặc tương đương ( đục được 30 tờ) | Cái | 20 |  |
|  | Máy tính cá nhân 12 chữ số | | * - Có xuất xứ và bảo hành của hãng sản xuất * - Máy tính 12 số * - Máy dùng pin và năng lượng mặt trời * - Tính năng cơ bản | Cái | 100 |  |
|  | Miếng dán nhãn có keo tự dính | | Tomy hoặc tương đương ( nhiều size) | Xấp | 150 |  |
|  | Mực dấu đỏ | | Shiny hoặc tương đương ( 28ml màu đỏ ) | Hộp | 300 |  |
|  | Mực dấu xanh | | Shiny hoặc tương đương ( 28ml màu xanh) | Hộp | 300 |  |
|  | Mực in mã vạch | | Được bế thành cuộn, độ dài ngang 110mm và chiều dài 300mm | Cuộn | 700 |  |
|  | Nẹp acco nhựa | | SDI hoặc tương đương ( 50cái/hộp) | Hộp | 30 |  |
|  | Nhãn đĩa CD/DVD | | Decal đế xanh dễ bám mực dễ bóc | Cái | 10.000 |  |
|  | Ru băng máy in Epson LQ 310 | | Fullmark hoặc tương đương ( ribbon 12,7mmx10m) | Hộp | 1.500 |  |
|  | Rubăng máy in LQ 2180 | | Fullmark hoặc tương đương ( N177BKHD, dung lượng 60m) | Cái | 100 |  |
|  | Sáp đếm tiền | | Trơn, màu trắng | Hộp | 300 |  |
|  | Sổ A4 dày bìa da | | Thảo Linh hoặc tương đương ( khổ A4, giấy trắng bìa da) | Cuốn | 50 |  |
|  | Sổ caro 25x33cm | | Thảo Linh hoặc tương đương ( khổ 25x33cm, giấy trắng | Cuốn | 350 |  |
|  | Sổ caro 30x40cm | | Thảo Linh hoặc tương đương ( khổ 30x40cm, giấy trắng) | Cuốn | 300 |  |
|  | Tập học sinh 100 trang | | Vibook hoặc tương đương ( 100 trang) | Cuốn | 500 |  |
|  | Tập học sinh 200 trang | | Vibook hoặc tương đương ( 200 trang) | Cuốn | 700 |  |
|  | Thước kẻ 20cm | | Thiên Long hoặc tương đương ( nhựa dẻo không gãy, 20cm | Cây | 50 |  |
|  | Thước kẻ 30cm | | Thiên Long hoặc tương đương ( nhựa dẻo không gãy, 30cm) | Cây | 50 |  |
|  | Thước kẻ 50cm | | Thiên Long hoặc tương đương ( dẻo , 500mm) | Cây | 100 |  |
|  | USB 32G | | Kingstonhoặc tương đương ( 32G ) | Cái | 10 |  |
|  | Bìa lỗ | | double A hoặc tương đương ( trong suốt, A4) | Xấp | 50 |  |
|  | Bìa 3 dây 10F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 10F) | Cái | 200 |  |
|  | Bìa 3 dây 15F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 15F) | Cái | 300 |  |
|  | Bìa 3 dây 20F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 20F) | Cái | 100 |  |
|  | Giấy in mã vạch 2 tem | | Kích thước 100 x 45 | Cuộn | 1500 |  |
|  | Bìa 3 dây 25F | | Thảo Linh hoặc tương đương ( cao 25F) | Cái | 50 |  |
|  | Bảng mica treo tường 1m x 2m; | | Mặt mica, khung nhôm chắc chắn dòng kẻ rõ ràng, (1mx2m), Bavico hoặc tương đương | Cái | 10 |  |
|  | Bảng mica treo tường 0,6m x 1m | | Bavico hoặc tương đương (Mặt mica, khung nhôm chắc chắn dòng kẻ rõ ràng, (0,6mx1m)) | Cái | 10 |  |
|  | Pallet các loại | | Hiệp Thành hoặc tương đương (L1070 x W600 x H100, L1200 x W1000 x H 100, Chất liệu nhựa) | Cái | 50 |  |
|  | Rổ nhựa các loại | | Nhựa Long Thành hoặc tương đương (L61xW42xH10cm, L78xW50xH43 cm) | Cái | 100 |  |
|  | Thùng nhựa có bánh xe | | Long Thành hoặc tương đương (L696xW470xH403) | Thùng | 50 |  |
|  | Bình phong | | Hồng Hà hoặc tương đương(Chất liệu vải, khung bằng sắt, sơn tĩnh điện) | Cái | 20 |  |
|  | Dấu các loại | | Shiny hoăc tương đương | Con | 100 |  |
|  | Decal dán dụng cụ hấp có chữ | | 15 tem / tờ A4,có in nội dung theo yêu cầu | Miếng | 150.000 |  |
|  | Dép bít mũi | | VAC hoặc tương đương (Chất liệu xốp, bít mũi) | Đôi | 200 |  |
|  | Hộp đựng khăn sạch Inox | | Hộp được làm bằng Inox 304 có khe rút khăn | Cái | 10 |  |
|  | Hộp nhựa 18 ngăn | | Hộp được làm bằng nhựa, bên trong có 18 ngăn, | Cái | 30 |  |
|  | Hộp nhựa có quai | | Hộp được làm bằng nhựa, KT: 33x21x15, Duy Tân hoặc tương đương | Cái | 10 |  |
|  | Mắt kính bảo hộ | | Kính đen, dùng để bảo vệ mắt | Cái | 5 |  |
|  | Máy sấy tóc | | Panasonic hoặc tương đương | Cái | 5 |  |
|  | Tấm nylong Bộc nệm | | Chất liệu nylong | Tấm | 60 |  |
|  | Thùng từ thiện nhôm kính | | Hưng Thịnh hoặc tương đương (Vách kính, khung nhôm,  KT: W600xL600xH1060) | Thùng | 3 |  |
|  | Sữa đậu xanh dạng bột | | Vina hoặc tương đương (Bịch 1kg) | Kg | 300 |  |
|  | Cà phê sữa hòa tan | | Vina hoặc tương đương (Bịch 1kg) | Kg | 480 |  |
|  | Javel | | - Có khả năng khử trùng và tẩy mùi các vật dụng vệ sinh  - Lix hoặc tương đương | Kg | 6.000 |  |
|  | Cây ghim giấy | | - Chất liệu: inox chất lượng cao cấp, sáng bóng, chống oxi hoá, chống gỉ sét  - Đế tròn nặng, chắc chắn | Cây | 20 |  |
|  | Dao Gillete | | - Chất liệu: Inox thép không gỉ, dao 2 lưỡi.  - Gillete hoặc tương đương | cái | 9.000 |  |
|  | Lưỡi dao lam | | - Chất liệu: Inox thép không gỉ  - Gillete hoặc tương đương | hộp | 1.500 |  |
|  | Bao nilon vàng 220 lít | | - Túi nilon chất liệu PE, PA đảm bảo độ mềm, dai, không mùi hôi.  - KT: 220 lít  - Tự phân hủy trong môi trường | kg | 600 |  |
|  | Bao xốp trắng 20 | | - Không sử dụng thuốc nhuộm màu/thuốc tẩy trắng gây hại cho môi trường.  - KT: 20 cm  - Tự phân hủy trong môi trường | kg | 400 |  |
|  | Bao xốp trắng 25 | | - Không sử dụng thuốc nhuộm màu/thuốc tẩy trắng gây hại cho môi trường.  - KT: 25 cm  - Tự phân hủy trong môi trường | kg | 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lô 2: Vật tư điện lạnh, vật tư khác** | | | | | | | |
|  | | Bình gas Mỹ R410 | - Thùng gasđược thiết kế bằng kim loại chống va đập  - USA hoặc tương đương (R410 bình ≥ 11.3kg) | Bình | 40 | |  |
|  | | Bình gas R22 | - Thùng gasđược thiết kế bằng kim loại chống va đập  - India hoặc tương đương (R22 bình ≥ 11.3Kg) | Bình | 25 | |  |
|  | | Board dàn nóng Inverter 1.5HP | Mitubishi hoặc tương đương (1.5HP- Inverter Tương thích Model: MUY GH13VA V1) | Cái | 40 | |  |
|  | | Board dàn nóng Inverter 1.0HP | Mitubishi hoặc tương đương (1.0 HP- Inverter Tương thích Model: MUY GH10VA V1) | Cái | 30 | |  |
|  | | Board dàn lạnh Inverter 1.5HP | Mitubishi hoặc tương đương (1.5HP- Inverter Tương thích Model: MUY GH13VA V1) | Cái | 20 | |  |
|  | | Board dàn lạnh Inverter 1.0HP | Mitubishi hoặc tương đương (1.0 HP- Inverter Tương thích Model: MUY GH10VA V1)- | Cái | 20 | |  |
|  | | Block 2HP | Thay thế phù hợp cho các Máy lạnh 2HP - 220V của các HSX Toshiba/ Mitubishi/Daikin | Cái | 25 | |  |
|  | | Block 1,5HP | Thay thế phù hợp cho các Máy lạnh 2HP - 220V của các HSX Toshiba/ Mitubishi/Daikin | Cái | 25 | |  |
|  | | Board dàn lạnh trung tâm | Toshiba VRF hoặc tương đương (220V - 50A, tương thích dàn lạnh máy lạnh trung tâm sử dụng tại BV) | Cái | 10 | |  |
|  | | Board dàn nóng trung tâm | Toshiba VRF hoặc tương đương (220V - 50A, tương thích dàn nóngmáy lạnh trung tâm sử dụng tại BV) | Cái | 2 | |  |
|  | | Board quạt dàn nóng trung tâm | Toshiba VRF hoặc tương đương (220V -30A), tương thích dàn nóngmáy lạnh trung tâm sử dụng tại BV) | Cái | 3 | |  |
|  | | Tụ 45MF | CK hoặc tương đương (45MF - chống cháy) | Cái | 100 | |  |
|  | | Tụ 35MF | CK hoặc tương đương (35MF - chống cháy) | Cái | 100 | |  |
|  | | Dây curoa máy trung tâm | Mitsuba hoặc tương đương (A36 – A50, B60, M39, FM43) | Sợi | 60 | |  |
|  | | Bộ bảo vệ pha chiller | Mitsubishi hoặc tương đương (50A - Rờle 32-50A) | Bộ | 4 | |  |
|  | | Senso cảm biến nhiệt Chiller | Siemens hoặc tương đương (220V - 15A) | Cái | 15 | |  |
|  | | Khởi động từ máy Chiller | Siemens hoặc tương đương (75A - Rờle - 45-75A) | Cái | 10 | |  |
|  | | Khởi động từ máy bơm Chiller | Mitsubishi hoặc tương đương (50A - Rờle - 45-75A) | Cái | 5 | |  |
|  | | Ống đồng Ф6Ф12 | Life hoặc tương đương (Ống đồng Ф6x12 - 8 dem) | Mét | 500 | |  |
|  | | Simili cách ẩm | Simili dẻo, dai, 50m | Kg | 300 | |  |
|  | | Ống nước Φ21 | Bình Minh hoặc tương đương (Φ21 dày) | Cây | 50 | |  |
|  | | Ống nước Φ27 | Bình Minh hoặc tương đương (Φ27 dày) | Cây | 60 | |  |
|  | | Keo dán ống | Bình Minh hoặc tương đương (500gr) | Hủ | 5 | |  |
|  | | Eke ráp máy | PT hoặc tương đương (40cm ke dày) | Cặp | 20 | |  |
|  | | Gen cách nhiệt Φ42 | Superlon hoặc tương đương (Ø42 dày 20mm) | Cây | 300 | |  |
|  | | Bạc hàn | USA hoặc tương đương - bạc trắng | Kg | 5 | |  |
|  | | Remote các loại | Sử dụng được cho các máy Daikin, Toshiba, Mitsubishi (Nhỏ gọn, dễ bấm, cài đặt đơn giản,...) | Cái | 100 | |  |
|  | | Nẹp ống đồng 40x80 | Tiến Phát hoặc tương đương (40 x 80cm, nhựa) | Cây | 50 | |  |
|  | | Nẹp điện 20mm | Tiến Phát hoặc tương đương (kiểu dáng thông dụng, 20mm) | Cây | 30 | |  |
|  | | Tán nối ống Ф6Ф10 | Hoàng Nguyên hoặc tương đương (Đồng Ø6Ø10 - 100% đồng) | Cặp | 20 | |  |
|  | | Tán nối ống Ф6Ф12 | Hoàng Nguyên hoặc tương đương(Đồng Ø6Ø12 - 100% đồng) | Cặp | 20 | |  |
|  | | Tán giảm Ф16Ф12 | Hoàng Nguyên hoặc tương đương(Đồng Ø16Ø12 - 100% đồng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Ống ruột gà | Sino hoặc tương đương (Ø21-Ø25 dẻo) | Cuộn | 5 | |  |
|  | | Máy bơm nước thải máy lạnh | Hipo hoặc tương đương (220V - 3W) | Cái | 30 | |  |
|  | | Móc Φ34 | Hoàng Nguyên hoặc tương đương(InoxØ34 - 100% inox) | Bịch | 5 | |  |
|  | | Bình gas R32 | India hoặc tương đương ( Gas R32 ) 10 ký/bình | Bình | 2 | |  |
|  | | Bạc rửa máy lạnh | 1,7m dẻo dai | Cái | 5 | |  |
|  | | Contactor DC 24V 18.5KW | Siemens hoặc tương đương (24Vx18.5KW, Rơle 24A) | Cái | 10 | |  |
|  | | Mô tơ quạt tủ mát | Alaska hoặc tương đương (30A - 220V - motơ dài) | Cái | 10 | |  |
|  | | Dây bơm áp lực | Cá sấu hoặc tương đương (2 lớp bố)  Đầu phun đồng | Mét | 100 | |  |
|  | | Bộ lọc nước máy uống nóng lạnh (4 cây lọc) | 4 lỗi lọc 10 in: lọc than, lọc thô, lọc mùi, lọc phèn. | Bộ | 35 | |  |
|  | | Vòi nước uống của máy nóng lạnh | Màu xanh và màu đỏ răng ngoài và răng trong bằng thau | Cái | 50 | |  |
|  | | Quạt dàn nóng inverter 1.5HP | 220V-20A, cánh quạt mềm | Cái | 5 | |  |
|  | | Quạt dàn nóng inverter 1HP | 220V-15A, cánh quạt mềm | Cái | 5 | |  |
|  | | Quạt dàn lạnh inverter 1.5HP | 220V-20A, cánh quạt mềm | Cái | 5 | |  |
|  | | Quạt dàn lạnh inverter 1HP | 220V-15A, cánh quạt mềm | Cái | 5 | |  |
|  | | Bạc đạn 6308 | Koyo hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Bàn inox | **- Chất liệu: inox 304 cao cấp**  **- Kích thước :** [Bàn chữ nhật inox](https://inoxdailoc.com/dlb2c-ban-inox-chu-nhat-06x10m-inox-304-1091.html#.WXBLlhXyjcs), 1x1,2 m , khung bàn sử dụng ống phi 32x 1ly, mặt bàn dày 1 ly.  - Chân bàn có cao su chống trầy và trơn trượt . Bàn cao 0,75m | Cái | 5 | |  |
|  | | Bánh xe đẩy các loại | - Kích thước đế : (92 x 60) mm  - Kích thước tâm lỗ x tâm lỗ: (44 x 74) mm  - Đường kính lỗ đế: 8 mm  - Chiều cao tổng: 130mm  - Kích thước trục: 9.5 mm  - Loại bạc đạn: Bạc đạn bi  - Tải trọng: 130 kg/bánh  Bình Minh hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 50 | |  |
|  | | Bánh xe rùa lớn (bằng hơi) | - Đường kính măm 28.5cm  - Đường kính bánh xe 45cm  - Rộng 10cm  - Nặng 4.3kg  - V.V.P hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Bánh xe cửa lùa inox 304 (8 bánh) | V.V.P hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Bộ | 10 | |  |
|  | | Bóng đèn 3u 18W | Điện Quang hoặc tương đương (18w, ISO 9001, sản phẩm đạt tiêu chí “Nhãn xanh Việt Nam”) | Cái | 40 | |  |
|  | | Bóng đèn cực tím | * - Loại 4 chấu * - Tuổi thọ: 8000h | Bóng | 25 | |  |
|  | | Bóng led âm trần 18w | Điện Quang hoặc tương đương (ISO 9001) | Cái | 20 | |  |
|  | | CB tép 3P 63A | Fuji hoặc tương đương (63A,Tiêu chuẩn CE marking (TÜV) + CCC approved + JIS) | Cái | 5 | |  |
|  | | CB 3 Pha 100A | Fuji hoặc tương đương (100A,Tiêu chuẩn CE marking (TÜV) + CCC approved + JIS) | Cái | 10 | |  |
|  | | CB 3 Pha 40A | Fuji hoặc tương đương (40A,Tiêu chuẩn CE marking (TÜV) + CCC approved + JIS) | Cái | 10 | |  |
|  | | CB 3 Pha 50A | Fuji hoặc tương đương (50A,Tiêu chuẩn CE marking (TÜV) + CCC approved + JIS) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co Ø27, dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 30 | |  |
|  | | Co 60 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Cổ dê Ø60 | YDS hoặc tương đương (Thau,kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co lơi 60 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co răng trong thau 34 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co sắt 75 | QT hoặc tương đương | Cái | 5 | |  |
|  | | Co 114/90, dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co 90 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Co lơi 90 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Co thau răng trong Ø27 | Bình Minh hoặc tương đương đương (kiểu dáng, công dụng) | Cái | 20 | |  |
|  | | Đầu cos bắt ốc 38 | Thau, 38mm | Cái | 20 | |  |
|  | | Đầu cos 38 | Thau, 38mm | Cái | 20 | |  |
|  | | Đầu cos 50 | Thau, 50mm | Cái | 20 | |  |
|  | | Đầu nối dây trung tính | * Chất liệu: đồng hợp kim * - Màu sắc; vàng đồng | Cái | 20 | |  |
|  | | Dây cáp điện 24 | Cadivi hoặc tương đương (24mm,TCVN 6612/IEC 60228,TCVN 5935-1/IEC 60502,UL 758) | Mét | 60 | |  |
|  | | Dây cáp điện 35 | Cadivi hoặc tương đương (35mm,TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758) | Mét | 60 | |  |
|  | | Dây cáp điện 38 | Cadivi hoặc tương đương (38mm TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758) | Mét | 100 | |  |
|  | | Dây cáp điện 50 | Cadivi hoặc tương đương (50mm TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758) | Mét | 100 | |  |
|  | | Dây cáp điện 75 | Cadivi hoặc tương đương (75mm TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758) | Mét | 200 | |  |
|  | | Dây cáp điện 100 | Cadivi hoặc tương đương (100mm TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758) | Mét | 400 | |  |
|  | | Đèn bắt muỗi Kentom (lớn) | Kentom hoặc tương đương | Cái | 5 | |  |
|  | | Đèn led pha 100w (Bao gồm bộ cần lắp) | Led, Sài gòn hoặc tương đương | Bộ | 10 | |  |
|  | | Đinh liv | 3 phân | Bịch | 50 | |  |
|  | | Đinh vít | Sanky hoặc tương đương (2 , 3 ,4 phân, Kiểu dáng, công dụng) | Bịch | 100 | |  |
|  | | Đường ray tủ | Ivan hoặc tương đương (Sắt dày, Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 50 | |  |
|  | | Giảm 42/34 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Giảm 114/90 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Giảm 42/27 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Giảm 60/34, BM dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Giấy nhám vải | Chung Minh hoặc tương đương (Vải,Kiểu dáng, công dụng) | Mét | 50 | |  |
|  | | Hai đầu răng ngoài Ø60 thau | Sanwa hoặc tương đương đương (kiểu dáng, công dụng) | Cái | 20 | |  |
|  | | Hộp nối dây | Sino hoặc tương đương | Cái | 10 | |  |
|  | | Keo 502 | Thuận Phong hoặc tương đương | Lọ | 10 | |  |
|  | | Keo chống dột | chống dột, Hanbon hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Mét | 100 | |  |
|  | | Khóa đấm | inox Z | Cái | 100 | |  |
|  | | Khoá gạt | inox | Cái | 70 | |  |
|  | | Khởi động từ 220A | Fuji hoặc tương đương (220A Tiêu chuẩn CE marking (TÜV) + CCC approved + JIS) | Cái | 5 | |  |
|  | | Khởi thủy 90/42 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Lơi 27, BM dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Máng đèn đôi 1m2 loại dày | Điện Quang hoặc tương đương (ISO 9001) | Cái | 100 | |  |
|  | | Máng đèn đơn 60cm | Điện Quang hoặc tương đương (ISO 9001) | Cái | 150 | |  |
|  | | Máng đèn đơn 1m2 | Điện Quang hoặc tương đương (Siêu mỏng, ISO 9001) | Cái | 150 | |  |
|  | | Máy bơm chìm 1HP | ASK hoặc tương đương (Loại bơm chìm, 1HP 75A,) | Cái | 5 | |  |
|  | | Móc áo inox đóng tường | Inox dày | Cái | 50 | |  |
|  | | Nối 27 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Nối răng ngoài 27 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Nối răng ngoài 75 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Nối răng ngoài 90 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cây | 10 | |  |
|  | | Nối răng trong 42 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Nối ren trong 27 | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Ổ cắm đôi 3 chấu | Clipsal hoặc tương đương (kiểu dáng, công dụng) | Cái | 100 | |  |
|  | | Ổ khóa cần gạt lớn | cửa 4 cánh | Cái | 20 | |  |
|  | | Ổ khóa cửa lùa Đài Loan | Schone hoặc tương đương(kiểu dáng, công dụng) | Bộ | 10 | |  |
|  | | Ổ khóa tủ kiếng | Khoá tủ kiếng | Cái | 20 | |  |
|  | | Ống nước nhựa 27 | Bình Minh hoặc tương đương (27x1.8mm, TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cây | 30 | |  |
|  | | Ống nước nhựa 90 | Bình Minh hoặc tương đương (90x3.8mm, TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cây | 10 | |  |
|  | | Ống sắt 75 | QT hoặc tương đương | Cây | 10 | |  |
|  | | Phễu thu sàn 15x60 | Aspa hoặc tương đương | Cái | 20 | |  |
|  | | Phốt nước 10HP | Pentax hoặc tương đương | Cái | 10 | |  |
|  | | Quạt hút (trần + tường) 20x20 | ASIA hoặc tương đương (20cm,hợp chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN) | Cái | 20 | |  |
|  | | Quạt trần | Mỹ Phong hoặc tương đương (hợp chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN) | Cái | 10 | |  |
|  | | Ru lô sơn nước | Việt Mỹ hoặc tương đương (30cm, Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 100 | |  |
|  | | Sắt vuông 3cm mạ kẽm | Hòa Phát hoặc tương đương | Mét | 20 | |  |
|  | | Sơn chống thấm | Tisson hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Thùng | 50 | |  |
|  | | Tăng đơ | sắt | Cái | 100 | |  |
|  | | Tăng đơ các loại | QT hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 50 | |  |
|  | | Tấm Prima | 1,22x2,44m, 9li | Tấm | 20 | |  |
|  | | Tê 60/42 dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Tê Ø42, dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 50 | |  |
|  | | Tê Ø60/34, dày | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Ti 3m | Mega hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 100 | |  |
|  | | Tủ điện 300 | nhôm, sơn tĩnh điện Điện Quang hoặc tương đương (ISO 9001) | Cái | 10 | |  |
|  | | Van 42 | nhựa dày, Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 10 | |  |
|  | | Van gạt 60 thau | Bình Minh hoặc tương đương (TCVN 8491-2, ISO1452-2) | Cái | 20 | |  |
|  | | Vòi cảm ứng | TP 20918 hoặc tương đương(kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Vòi rửa chậu lớn | Valencia hoặc tương đương (kiểu dáng, công dụng) | Cái | 30 | |  |
|  | | Vòi sen nóng lạnh | Toyo hoặc tương đương đương (kiểu dáng, công dụng) | Cái | 20 | |  |
|  | | Xủi cán dài | Đại Thành hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Y60 dày | Bình Minh hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Y 90 BM | Bình Minh hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Y Ø114 | Bình Minh hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Cái | 10 | |  |
|  | | Băng dán chống trơn trợt | Misha hoặc tương đương (50mmx18.3m,) | Mét | 100 | |  |
|  | | Sơn xịt ATM | ATM hoặc tương đương (chai 400ml,) | Chai | 10 | |  |
|  | | Đồng hồ nước | D = 25mm, có kiểm định | Cái | 5 | |  |
|  | | Máy tắm nóng lạnh có bơm trợ lực | Có bơm trợ lực, Ariston hoặc tương đương | Cái | 20 | |  |
|  | | Thạch cao 1,2 x 2,4m | Vĩnh Tường hoặc tương đương (Kiểu dáng, công dụng) | Tấm | 500 | |  |
|  | | Dây cao áp | Dây điện cao áp sử dụng cho bộ khử tĩnh điện, bộ xử lý bề mặt | Mét | 200 | |  |
|  | | Cáp điện thoại | Sacom- Sino hoặc tương đương (Bốn ruột, vỏ đen,) | Mét | 1500 | |  |
|  | | Dây cáp xoắn tai nghe điện thoại | Dài 1.5m , xoắn | Sợi | 50 | |  |
|  | | Micro để bàn hội nghị | Shure hoặc tương đương (Micro+ chân đế +dây,) | Bộ | 20 | |  |
|  | | Cáp tín hiệu Tivi | Sino hoặc tương đương(Cáp đồng trục 5C-FB) | Mét | 500 | |  |
|  | | Hộp khuếch đại tín hiệu Tivi | Pacific hoặc tương đương (40DB) | Hộp | 5 | |  |
|  | | Âm ly | Power hoặc tương đương (150W) | Cái | 20 | |  |
|  | | Điện thoại mẹ bồng con | Panasonic hoặc tương đương (2 chân đế + hai máy) | Cái | 5 | |  |
|  | | Đầu nối cáp Tivi | Jack Telecom (âm và dương) hoặc tương đương | Cái | 100 | |  |
|  | | Micro có dây | Micro +dây 10m, Shure hoặc tương đương | Cái | 5 | |  |
|  | | Jack canon | Jack đực + cái, Canon hoặc tương đương | Cái | 20 | |  |
|  | | Dây micro | Liton hoặc tương | Mét | 100 | |  |
|  | | Máy bơm áp lực Karcher | - Áp lực 110 bar  - Dây áp lực dài 6m.  - Lưu lượng 360 l/h | Cái | 2 | |  |
|  | | Máy hút chân không Tasco | - Công suất: 280W  - Hút: 84 lít/phút (3CFM)  - Nặng 6,85 kg  Taccoblack hoặc tương đương | Cái | 2 | |  |
|  | | Khoan Pin Makita 18V 3 chức năng | - Nguồn pin: 18v/50Ah  - ĐK khoan thép: 13mm, gổ: 38mm, tường: 13mm.  - Trọng lượng: 1,6kg  Bộ gồm: máy 2 pin 18V/3Ah, 1 sạc và 1 hộp đựng | Bộ | 5 | |  |
|  | | Amper kềm Hioki | - Kích thước và khối lượng: 57wx 175H x 16D mm | Cái | 9 | |  |
| **Lô 3: Bao film các loại** | | | | | | | |
|  | Bao film MRI | | KT: 37,5 x 51,5 **(cm)**  Chất liệu: Duplex250 gsm | Cái | | 20.000 |  |
|  | Bao film CT-Scanner | | KT: 37,5 x 51,5**(cm)**  Chất liệu: Duplex250 gsm | Cái | | 150.000 |  |
|  | Bao film X-quang | | KT: 27 x 32**(cm)**  Chất liệu: Kraft 170gsm | Cái | | 400.000 |  |
|  | Bao film DSA | | KT: 37,5 x 51,5**(cm)**  Chất liệu: Duplex250 gsm | Cái | | 7.200 |  |