**PHỤ LỤC 02 – MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ NƯỚC**

*(Kèm theo Thông báo số 269 /TB-BVNTW ngày 26/5/2025)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  …………, ngày……tháng năm 2025 |

**BÁO GIÁ VẬT TƯ NƯỚC**

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi báo giá Vật tư nước năm 2025-2027 tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo yêu cầu của Quý Bệnh viện. Chúng tôi cam kết cung cấp toàn bộ danh mục, số lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại cam kết với đơn giá như sau:

*Đơn vị: đồng*

| **Stt** | **Danh mục** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chậu lavabo sứ 1 lỗ loại 1 | Cái | 14 |  |  |
| 2 | Chậu Lavabo sứ 1 lỗ loại 2 | Cái | 10 |  |  |
| 3 | Chậu Lavabo âm bàn đá | Cái | 6 |  |  |
| 4 | Sy phông lật | Cái | 100 |  |  |
| 5 | Phao điện điều khiển | Cái | 50 |  |  |
| 6 | Xả bồn tiểu nam | Cái | 40 |  |  |
| 7 | Bồn cầu bệt 2 khối loại 1 | Cái | 6 |  |  |
| 8 | Bồn cầu bệt 2 khối loại 2 | Cái | 6 |  |  |
| 9 | Bồn cầu bệt 1 khối | Cái | 6 |  |  |
| 10 | Nắp nhựa bồn cầu nhựa đóng êm loại 1 | Cái | 30 |  |  |
| 11 | Nắp nhựa bồn cầu nhựa đóng êm loại 2 | Cái | 20 |  |  |
| 12 | Nắp nhựa bồn cầu loại 3 | Cái | 80 |  |  |
| 13 | Van vặn khóa chữ T | Cái | 120 |  |  |
| 14 | Van vặn khóa | Cái | 120 |  |  |
| 15 | Van một chiều bình nóng lạnh | Cái | 250 |  |  |
| 16 | Bình nóng lạnh 50 lít | Cái | 15 |  |  |
| 17 | Bình nóng lạnh 30 lít | Cái | 24 |  |  |
| 18 | Bình nóng lạnh ngang 30 lít | Cái | 10 |  |  |
| 19 | Bình nóng lạnh loại 15 lít | Cái | 10 |  |  |
| 20 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 1 | Cái | 30 |  |  |
| 21 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 2 | Cái | 20 |  |  |
| 22 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 3 | Cái | 10 |  |  |
| 23 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ 1 lỗ | Cái | 50 |  |  |
| 24 | Vòi lạnh lavabo sứ | Cái | 80 |  |  |
| 25 | Vòi nóng lạnh cần cao lavabo inox | Cái | 30 |  |  |
| 26 | Vòi lạnh cần cao lavabo inox | Cái | 30 |  |  |
| 27 | Vòi tường lạnh | Cái | 10 |  |  |
| 28 | Vòi xịt | Cái | 480 |  |  |
| 29 | Vòi sen tắm nóng lạnh loại 1 | Cái | 40 |  |  |
| 30 | Vòi sen tắm nóng lạnh loại 2 | Cái | 20 |  |  |
| 31 | Tay sen (bát sen) | Cái | 480 |  |  |
| 32 | Dây sen | Cái | 480 |  |  |
| 33 | Dây mềm cấp nước loại 1 40cm | Cái | 1,250 |  |  |
| 34 | Dây mèm cấp nước loại 2 60cm | Cái | 560 |  |  |
| 35 | Dây mềm cấp nước đầu to, đầu nhỏ | Cái | 80 |  |  |
| 36 | Tay gạt (phụ kiện của Vòi nóng lạnh lavabo sứ 1 lỗ) | Cái | 80 |  |  |
| 37 | Kệ xà phòng | Cái | 12 |  |  |
| 38 | Kệ đựng ly | Cái | 12 |  |  |
| 39 | Kệ gương | Cái | 12 |  |  |
| 40 | Thanh treo khăn | Cái | 10 |  |  |
| 41 | Ống lạnh PPR 20 | Cái | 800 |  |  |
| 42 | Ống lạnh PPR 25 | Cái | 120 |  |  |
| 43 | Ống lạnh PPR 32 | Cái | 120 |  |  |
| 44 | Ống lạnh PPR 40 | Cái | 72 |  |  |
| 45 | Ống lạnh PPR 50 | Cái | 72 |  |  |
| 46 | Ống lạnh PPR 63 | Cái | 72 |  |  |
| 47 | Ống nóng PPR 20 | Cái | 360 |  |  |
| 48 | Ống nóng PPR 25 | Cái | 120 |  |  |
| 49 | Ống nóng PPR 32 | Cái | 120 |  |  |
| 50 | Ống nóng PPR 40 | Cái | 72 |  |  |
| 51 | Ống nóng PPR 50 | Cái | 72 |  |  |
| 52 | Ống nóng PPR 63 | Cái | 72 |  |  |

- Giá chào là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định và giao đến địa điểm Bệnh viện.

- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày 005/6/2025.

- Chúng tôi cam kết cung cấp danh mục, số lượng hàng hóa theo yêu cầu, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật của Quý Bệnh viện.

……….., ngày …..tháng…. năm 2025

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

*(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  …………, ngày……tháng năm 2025 |

**CAM KẾT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HÀNG HÓA - VẬT TƯ NƯỚC**

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….” cam kết cung cấp toàn bộ hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện, cụ thể:

- Hàng hóa là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, được phân phối sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam; sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (có đầy đủ giấy tờ theo quy định: Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Giấy chứng nhận xuất xưởng (CO); Phiếu bảo hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo trì của sản phẩm…);

- Hàng hóa sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định: TCVN 6954:2001, TCVN 6073:2005, ASME A112.19.2/CSA B45.1, TCVN 6073:2005, ASME A112.19.2, TCVN 12566:2018, ISO 9001, TCVN 8491-1:2011, ISO 15874; Đối với các thiết bị vệ sinh phải đảm bảo đạt yêu cầu có độ bền cao, chịu lực tốt, chống nứt vỡ, không rò rỉ, chống ăn mòn (không bị rỉ sét, chống bám bẩn..), không có thành phần chất độc hại, bề mặt phải trơn nhẵn.

- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo khi vận chuyển không bị vỡ, méo.. và dễ kiểm đếm khi giao nhận.

- Sản phẩm được giao theo từng đơn đặt hàng (*đơn đặt hàng qua email hoặc điện thoại*);

- Thời gian giao hàng sớm nhất là 1 ngày, muộn nhất là 7 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. Đối với trường hợp bất khả kháng, đơn vị giải trình bằng văn bản và được sự chấp thuận của Bệnh viện;

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nhi Trung ương, địa chỉ số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Hàng hóa cung cấpđáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định dưới đây:

| **Stt** | **Danh mục** | **Thông số/Tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện** | **Hàng hóa do đơn vị cung cấp** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chậu lavabo sứ 1 lỗ loại 1 | - Chất liệu: sứ chống bám bẩn, màu trắng  - Kích thước (mm): 495x425x515 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 2 | Chậu Lavabo sứ 1 lỗ loại 2 | - Chất liệu: sứ chống bám bẩn, màu trắng  - Kích thước (mm): 570x475x215 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương |
| 3 | Chậu Lavabo âm bàn đá | - Chất liệu: sứ chống bám bẩn, màu trắng  - Kích thước (mm): 517x445x190 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương |
| 4 | Sy phông lật | - Chất liệu: bằng đồng mạ Cr/Ni hoặc Inox 304, ngăn mùi | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 5 | Phao điện điều khiển | - Điện áp (VAC): 220 ~ 250 - Dòng điện (A): 16  - Tần số điện áp (Hz): 50 ~ 60  - Nhiệt độ: ≤ 50ºC  - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68  - Chiều dài dây điện (m): 3 ~ 10  - Phao bóng điện kín nước, chịu được ở môi trường nước thải và nước thải hóa chất | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 6 | Xả bồn tiểu nam | - Chất liệu: bằng đồng, mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Có 1 chế độ xả ấn tay | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 7 | Bồn cầu bệt 2 khối loại 1 | - Kích thước (mm): 370x695x770 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu: bằng sứ, màu trắng  - Nắp đóng bằng nhựa, đóng êm không gây tiếng ồn  - Hệ thống xả thẳng, một mức xả 6,0 lít, kỹ thuật xả xoáy, xả gạt tay  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 8 | Bồn cầu bệt 2 khối loại 2 | - Kích thước (mm): 395x730x725 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu: bằng sứ, màu trắng  - Nắp đóng bằng nhựa, đóng êm không gây tiếng ồn  - Hệ thống xả hiệu ứng siphon, hai mức xả 4,8 lít/ 3,0 lít (Xả đại /xả tiểu)  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 9 | Bồn cầu bệt 1 khối | - Kích thước (mm): 760x410x720 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu: bằng sứ, màu trắng  - Nắp đóng bằng nhựa, đóng êm không gây tiếng ồn  - Hệ thống xả xoáy, hai mức xả 6,0 lít/ 3,0 lít (Xả đại /xả tiểu)  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75 | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương |
| 10 | Nắp nhựa bồn cầu nhựa đóng êm loại 1 | - Kích thước (mm): 500x370x60 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu bằng nhựa màu trắng | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 11 | Nắp nhựa bồn cầu nhựa đóng êm loại 2 | - Kích thước (mm): 490x360x55 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu bằng nhựa, màu trắng | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 12 | Nắp nhựa bồn cầu loại 3 | - Kích thước (mm): 465x370x50 (±5) (DxRxC)  - Chất liệu bằng nhựa , màu trắng | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 13 | Van vặn khóa chữ T | - Chất liệu: bằng đồng, mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 14 | Van vặn khóa |  |
| 15 | Van một chiều bình nóng lạnh | - Vật liệu: Đồng  - Kich thước cổng kết nối (mm): 1,8 (± 2) (tương đương 1/2'' ~ 3/4'' ('': inch))  - Gioăng làm kín bằng cao su | Đáp ứng yêu cầu | ARISTON hoặc tương đương |
| 16 | Bình nóng lạnh 50 lít | - Kích thước (mm): 840x350x370 (±5) (DxRxC)  - Công suất (W) : ≥ 2.500  - Áp lực (Mpa): 7,5  - Nhiệt độ làm nóng: ≤ 75 độ C; làm nóng gián tiếp  - Dung tích (lít): 50; lòng bình tráng men Titanium  - Chế độ an toàn: Có vỏ chống thấm nước IPX1, hệ thống chống giật, chống bỏng TSS, cầu dao chống rò điện ELCB, bộ ổn định nhiệt TBST, tự động ngắt điện khi có hiện tượng rò điện | Đáp ứng yêu cầu | - ARISTON hoặc tương đương  ***\* Ghi chú:***  *+ IPX1: Khả năng chống nước nhỏ giọt theo phương thẳng đứng trong vòng 10 phút, Chỉ chống nước ở mức cơ bản, không chịu được nước từ nhiều hướng hoặc áp lực mạnh hơn.*  ***+ TSS (Thermal Safety System)*** *là* ***hệ thống an toàn nhiệt*** *trên bình nóng lạnh, giúp kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ thiết bị khỏi quá nhiệt.*  *+* ***ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)*** *là* ***cầu dao chống rò điện****, được tích hợp trên bình nóng lạnh để bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ* ***điện giật*** *do rò rỉ điện.*  *+* ***TBST (Twin Bipolar Safety Thermostat)*** *là* ***hệ thống rơ-le an toàn kép****, giúp kiểm soát nhiệt độ nước và bảo vệ bình nóng lạnh khỏi tình trạng quá nhiệt.* |
| 17 | Bình nóng lạnh 30 lít | - Kích thước (mm): 470x450x400 (±5) (DxRxC)  - Công suất (W) : ≥ 2.500  - Áp lực (Mpa): 7,5  - Nhiệt độ làm nóng: ≤ 80 độ C; làm nóng gián tiếp - Dung tích (lít): 30; lòng bình tráng men Titanium  - Chế độ an toàn: Có vỏ chống thấm nước IPX1, hệ thống chống giật, chống bỏng TSS, cầu dao chống rò điện ELCB, bộ ổn định nhiệt TBST, tự động ngắt điện khi có hiện tượng rò điện | Đáp ứng yêu cầu |
| 18 | Bình nóng lạnh ngang 30 lít | - Kích thước (mm): 757x330x340 (±5) (DxRxC)  - Công suất (W) : ≥ 2.500  - Áp lực (Mpa): 7,5  - Nhiệt độ làm nóng: ≤ 80 độ C; làm nóng gián tiếp  - Dung tích (lít): 30; lòng bình tráng men Titanium  - Chế độ an toàn: Có vỏ chống thấm nước IPX1, hệ thống chống giật, chống bỏng TSS, cầu dao chống rò điện ELCB, bộ ổn định nhiệt TBST, tự động ngắt điện khi có hiện tượng rò điện | Đáp ứng yêu cầu |
| 19 | Bình nóng lạnh loại 15 lít | - Kích thước (mm): 360x360x320 (±5) (DxRxC)  - Công suất (W): ≥ 2.500  - Áp lực (Mpa): 7,5  - Nhiệt độ làm nóng: ≤ 80 độ C; làm nóng gián tiếp  - Dung tích (lít): 15; lòng bình tráng men Titanium, thanh đốt bằng đồng  - Chế độ an toàn: Có vỏ chống thấm nước IPX1, hệ thống chống giật, chống bỏng TSS, cầu dao chống rò điện ELCB, bộ ổn định nhiệt TBST, tự động ngắt điện khi có hiện tượng rò điện | Đáp ứng yêu cầu |
| 20 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 1 | - Chất liệu: Van Ceramic, mạ Cr/Ni - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 125 ~ 130  + Chiều cao: 120 ~ 150 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 21 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 2 | - Chất liệu: Van Ceramic, mạ Cr/Ni - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 100 ~ 105  + Chiều cao: 145 ~ 150 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 22 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ loại 3 | - Chất liệu: Van Ceramic, mạ Cr/Ni - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 100 ~ 105  + Chiều cao: 160 ~ 165 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 23 | Vòi nóng lạnh lavabo sứ 1 lỗ | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,5  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 155 ~ 160  + Chiều cao: 160 ~ 210 | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương |
| 24 | Vòi lạnh lavabo sứ | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 120 ~ 125  + Chiều cao: 80 ~ 85 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 25 | Vòi nóng lạnh cần cao lavabo inox | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 188 ~ 190  + Chiều cao: 305 ~ 307  + Đường kính chuẩn: 24 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương Vòi rửa bát nóng lạnh Inax SFV-802S |
| 26 | Vòi lạnh cần cao lavabo inox | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 200 ~ 210  + Chiều cao: 305 ~ 310  + Đường kính chuẩn: 24 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương Vòi rửa bát nước lạnh inax SFV-30 |
| 27 | Vòi tường lạnh | - Chất liệu: Bằng Inox mạ Cr/Ni - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Ống mềm, đầu vòi điều chỉnh được | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 28 | Vòi xịt | - Chất liệu: Lõi van bằng đồng đầu mạ Cr/Ni, dây vòi bằng nhựa PVC có thể xoay 360 độ có độ bền cao  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài dây: 1.200 (±10)  + Đường kính dây chuẩn: 14 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương  Vòi xịt toilet Inax CFV-102A bằng nhựa |
| 29 | Vòi sen tắm nóng lạnh loại 1 | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni, van sứ Ceramic  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 150 ~ 155  + Chiều cao: 185 ~ 190 | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương Sen tắm Inax BFV-1403S-4C |
| 30 | Vòi sen tắm nóng lạnh loại 2 | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni, van sứ Ceramic  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước vòi (mm):  + Chiều dài: 150 ~ 155  + Chiều cao: 175 ~ 180 | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương Vòi sen tắm 1 đường nước nóng lạnh Viglacera VG511 chính hãng 100% |
| 31 | Tay sen (bát sen) | - Chất liệu bằng nhựa, ngoài mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75 | Đáp ứng yêu cầu | Inax, Viglacera hoặc Caesar |
| 32 | Dây sen | - Chất liệu bằng nhựa, ngoài bọc inox/mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước (mm):  + Chiều dài: 1.500 (±10)  + Đường kính: 15 ~ 20 | Đáp ứng yêu cầu | Inax, Viglacera hoặc Caesar |
| 33 | Dây mềm cấp nước loại 1 40cm | - Chất liệu: Bằng nhựa, ngoài mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước (mm):  + Chiều dài: ≥ 400  + Đường kính ống chuẩn: 14 | Đáp ứng yêu cầu | Dùng cho các thiết bị vệ sinh |
| 34 | Dây mèm cấp nước loại 2 60cm | - Chất liệu: Bằng nhựa, ngoài mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước (mm):  + Chiều dài: ≥ 600  + Đường kính ống chuẩn: 14 | Đáp ứng yêu cầu |
| 35 | Dây mềm cấp nước đầu to, đầu nhỏ | - Chất liệu: Bằng nhựa, ngoài mạ Cr/Ni  - Áp lực nước (Mpa): Từ 0,05 ~ 0,75  - Kích thước (mm):  + Chiều dài: ≥ 600  + Đường kính ống chuẩn: 14 | Đáp ứng yêu cầu | Dây cấp nước cho vòi 1 chân nóng lạnh (2 chiếc) dây cấp đầu to đầu nhỏ  Dùng cho chậu lavabo 1 lỗ có vòi nóng lạnh |
| 36 | Tay gạt (phụ kiện của Vòi nóng lạnh lavabo sứ 1 lỗ) | - Chất liệu: Bằng đồng mạ Cr/Ni  - Kích thước chuẩn (mm): 110x45x27 (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Viglacera hoặc tương đương |
| 37 | Kệ xà phòng | - Chất liệu: Đồng mạ Cr/Ni  - Kích thước (mm): 145x135x60 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 38 | Kệ đựng ly | - Chất liệu : Đồng mạ Cr/Ni  - Kích thước (mm):160x100x 95 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 39 | Kệ gương | - Chất liệu: Gương thủy tinh viền đồng mạ Cr/Ni  - Kích thước (mm): 500x125x20 (±5) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 40 | Thanh treo khăn | - Chất liệu : Đồng mạ Cr/Ni  - Kích thước (mm): 600x225x115 (±10) (DxRxC) | Đáp ứng yêu cầu | Inax hoặc tương đương |
| 41 | Ống lạnh PPR 20 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 2  - Đường kính chuẩn (mm): 20 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 42 | Ống lạnh PPR 25 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 2,5  - Đường kính chuẩn (mm): 25 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 43 | Ống lạnh PPR 32 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 2,5  - Đường kính chuẩn (mm): 32 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 44 | Ống lạnh PPR 40 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 3,5  - Đường kính chuẩn (mm): 40 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 45 | Ống lạnh PPR 50 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 4,5  - Đường kính chuẩn (mm): 50 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 46 | Ống lạnh PPR 63 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 10  - Độ dày (mm): ≥ 5,5  - Đường kính chuẩn (mm): 63 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 47 | Ống nóng PPR 20 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 3  - Đường kính chuẩn (mm): 20 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 48 | Ống nóng PPR 25 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 4  - Đường kính chuẩn (mm): 25 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 49 | Ống nóng PPR 32 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 5  - Đường kính chuẩn (mm): 32 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 50 | Ống nóng PPR 40 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 6  - Đường kính chuẩn (mm): 40 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 51 | Ống nóng PPR 50 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 8  - Đường kính chuẩn (mm): 50 | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 52 | Ống nóng PPR 63 | - Áp suất (PN - bar): ≤ 20  - Độ dày (mm): ≥ 10  - Đường kính chuẩn (mm): 63 | Đáp ứng yêu cầu |  |

……….., ngày …..tháng…. năm 2025

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

*(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu*