***Bảng số 01***

**THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU**

*(Đính kèm Quyết định số: /QĐ/TTYT ngày tháng 7 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Ký mã hiệu** | **Nhãn hiệu** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Hãng sản xuất** | **Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** | **Mã HS** | **Đơn giá**  **trúng thầu** |
| **Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tín Phúc** | | | | | | | | | | | | |
| **I. Mua sắm Trang phục nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm năm 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trang phục Bác sĩ nam, nữ + Mũ | Trang phục Bác sĩ nam, nữ + Mũ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của Vải áo, quần, mũ: Vải KaKi thun trắng.**  -Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 247.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 337  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.7  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu liều: (± 2)  • Polyester: 75% • Rayon: 22.2% • Spandex: 2.8% (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt may Việt Nam). | Bộ | 92 |  | 594.000 |
| 2 | Trang phục Y sĩ, Điều dưỡng, NHS nam, nữ + Mũ | Trang phục Y sĩ, Điều dưỡng, NHS nam, nữ + Mũ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của Vải áo, quần, mũ: Vải KaKi thun trắng.**  - Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 247.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 337  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.7  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu liều: (± 2)  • Polyester: 75% • Rayon: 22.2% • Spandex: 2.8 % (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt may Việt Nam). | Bộ | 172 |  | 529.200 |
| 3 | Trang phục dành cho Kỹ thuật viên nam, nữ + Mũ | Trang phục dành cho Kỹ thuật viên nam, nữ + Mũ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của Vải áo, quần, mũ: Vải KaKi thun trắng.**  - Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 247.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 337  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: - 0.7  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu liều: (± 2)  • Polyester: 75% • Rayon: 22.2% • Spandex: 2.8 % (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt may Việt Nam). | Bộ | 52 |  | 529.200 |
| 4 | Trang phục Dược sĩ nam, nữ + Mũ | Trang phục Dược sĩ nam, nữ + Mũ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của Vải áo, quần, mũ: Vải KaKi thun trắng.**  - Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 247.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 337  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.7  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu liều: (± 2)  • Polyester: 75% • Rayon: 22.2% • Spandex: 2.8 % (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt may Việt Nam). | Bộ | 18 |  | 529.200 |
| 5 | Trang phục Hành chính nam, nữ | Trang phục Hành chính nam, nữ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | \* **Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: kate trắng**  **-** Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 125.9  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 377  + Ngang: 320  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):\  + Dọc: -0.5  + Ngang: -0.2  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 74.6%  + Rayon: 25.4%  **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần, chân váy: kaki HQ**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 360.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 350  + Ngang: 271  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.9  + Ngang: -0.1  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 73.1%  + Rayon: 21.7%  + Spandex: 5.2%  (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt May Việt Nam). | Bộ | 32 |  | 594.000 |
| 6 | Trang phục Hộ lý | Trang phục Hộ lý | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo, quần, mũ: kate ford màu xanh hòa bình**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 150.3  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 252  + Ngang: 270  -Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.8  + Ngang: -0.8  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 65.9%  + Coton: 34.1%  (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt May Việt Nam). | Bộ | 20 |  | 507.600 |
| 7 | Trang phục Bảo vệ | Trang phục Bảo vệ | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo, mũ kate ford màu xanh đen**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 150.4  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 254  + Ngang: 267  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.8  + Ngang: -0.9  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 65.7%  + Coton: 34.3%  **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: kaki màu xanh đen**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 248.4  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 248  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.9  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 77.6%  + Coton: 22.4%  (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt May Việt Nam). | Bộ | 4 |  | 4.968.00 |
| 8 | Trang phục Lái xe | Trang phục Lái xe | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo, mũ kate ford màu xanh đen**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 150.4  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 254  + Ngang: 267  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.8  + Ngang: -0.9  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 65.7%  + Coton: 34.3%  **\* Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: kaki màu xanh đen**  - Khối lượng vải (g/m²) (± 2): 248.4  - Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):  + Dọc: 460  + Ngang: 248  - Độ bền màu giặt ở 40°C (phai màu cấp): 4 - 5  - Sự thay đổi kích thước sau giặt (± 0.2):  + Dọc: -0.9  + Ngang: 0.0  - Định lượng nguyên liệu (± 2):  + Polyester: 77.6%  + Coton: 22.4%  (Đính kèm bảng test của Phân Viện Dệt May Việt Nam). | Bộ | 4 |  | 496.800 |
| **II.Mua sắm đồ vải phục vụ bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm năm 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Drap giường bệnh nhân 1,6x2,5m | Drap giường bệnh nhân 1,6x2,5m | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | - Kích thước: 1,6 x 2,5m  - Kiểu dáng: May viền 4 cạnh xung quanh, viền gấp mép bản 2cm có bo chun  - Màu sắc: Hoa văn/Caro  - Chất liệu: Polyester | Cái | 20 |  | 162.000 |
| 10 | Mền bệnh nhân 1,6x2m | Mền bệnh nhân 1,6x2m | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | - Kích thước: 1,6 x 2m  - Kiểu dáng: May viền 4 cạnh xung quanh, viền gấp mép bản 2cm có bo chun  - Màu sắc: Trắng  - Chất liệu: Cotton | Cái | 10 |  | 97.200 |
| 11 | Tấm phủ máy móc 1,2mx1m | Tấm phủ máy móc 1,2mx1m | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | - Kích thước: 1,2 x 1m  - Kiểu dáng: May viền 4 cạnh xung quanh, viền gấp mép bản 1cm  - Màu sắc: Trắng  - Chất liệu: Cotton | Cái | 5 |  | 75.600 |
| 12 | Túi vải đựng bông hấp có dây rút miệng 20x25cm | Túi vải đựng bông hấp có dây rút miệng 20x25cm | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | - Kích thước: 20x25cm  - Kiểu dáng: May 3 cạnh, có dây rút  - Màu sắc: Xanh nhạt  - Chất liệu: Cotton | Cái | 30 |  | 70.200 |
| 13 | Quần áo bệnh nhân size lớn | Quần áo bệnh nhân size lớn | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | \***Áo:**  a) Màu sắc: Xanh lam  b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi.  **\* Quần:**  a) Màu sắc: Cùng màu của áo  b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. | Bộ | 10 |  | 226.800 |
| 14 | Quần áo nhi size số 2 trẻ từ 10 - 13,5 kg (85-94cm) | Quần áo nhi size số 2 trẻ từ 10 - 13,5 kg (85-94cm) | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **Áo:**  a) Màu sắc: Xanh lam  b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông  **\* Quần:**  a) Màu sắc: Cùng màu của áo  b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút | Bộ | 20 |  | 140.400 |
| 15 | Quần áo nhi size số 4 trẻ từ 14 - 18 kg (100 -110 cm) | Quần áo nhi size số 4 trẻ từ 14 - 18 kg (100 -110 cm) | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\*Áo:**  a) Màu sắc: Xanh lam  b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông  **\* Quần:**  a) Màu sắc: Cùng màu của áo  b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút | Bộ | 20 |  | 167.400 |
| 16 | Quần áo nhi sai số 8 trẻ từ 18 - 30 kg (120 -130 cm) | Quần áo nhi sai số 8 trẻ từ 18 - 30 kg (120 -130 cm) | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\*Áo:**  a) Màu sắc: Xanh lam  b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông  **\* Quần:**  a) Màu sắc: Cùng màu của áo  b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút | Bộ | 10 |  | 178.200 |
| 17 | Quần áo nhi sai số 12 trẻ từ 33 - 45 kg (145 -155 cm) | Quần áo nhi sai số 12 trẻ từ 33 - 45 kg (145 -155 cm) | TP | TÍN PHÚC | 2025 | VIỆT NAM | Hãng sản xuất vải và trang phục: Công Ty Sen Hồng | **\*Áo:**  a) Màu sắc: Xanh lam  b) Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông  **\* Quần:**  a) Màu sắc: Cùng màu của áo  b) Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút | Bộ | 10 |  | 226.800 |