**PHỤ LỤC HÀNG HÓA MUA KHÍ Y TẾ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| **1** | Oxy Lỏng | Chất lượng oxy ≥ 99,6%. | 240.000 | Kg |
| **2** | Khí Oxy chai nhỏ 8 lít | Dung tích bình: 8 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng oxy ≥ 99,5% | 580 | Chai |
| **3** | Khí Oxy chai to 40 lít | Dung tích bình: 40 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng oxy ≥ 99,5% | 220 | Chai |
| **4** | Khí CO2 chai bé 10 lít | Dung tích bình: 10 lít; Áp suất ≥ 135 atm; Chất lượng CO2 ≥ 99,9%. Khối lượng khí 5 kg/chai | 70 | Chai |
| **5** | Khí CO2 chai to 40 lít | Dung tích bình: 40 lít; Áp suất ≥ 135 atm;  Chất lượng CO2 ≥ 99,9%. Khối lượng khí 25 kg/chai | 05 | Chai |