**PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT**

 *( Đính kèm công văn số 49/BVTT-KD-CLS ngày 20 tháng 02 năm 2024)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 01 | Băng keo cá nhân | Băng có độ dính cao, hộp/ 100 miếng | Miếng | 800 |  |
| 02 | Băng keo lụa Urgo 2.5cm | Có độ dính cao, bền, kích thước 2,5cm | Cuộn | 50 |  |
| 03 | Bơm kim tiêm | Kim sắc nhọn, loại 5ml | Ống | 1.800 |  |
| 04 | Giấy đo điện tim | Giấy ô màu hồng, kích thước 110x140-200P | Xấp | 50 |  |
| 05 | Mũ điện cực điện não | Mũ chất liệu bằng vải, độ bền cao | Cái | 06 |  |
| 06 | Dây garo |  | Sợi | 10 |  |
| 07 | Dây truyền dịch | Loại dây có độ bền cao, dẽo | Dây | 300 |  |
| 08 | Dây đo điện não đồ | Loại dây có độ bền cao, dẽo | Sợi | 08 |  |