**BẢNG PHÂN LOẠI KHẨU TRANG, KÍNH, MŨ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phân loại xe** | **Hình ảnh nhận diện** | **Ghi chú** |
| 1 | Khẩu trang y tế |  | Khẩu trang y tế, khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang N95, … |
| 2 | Khẩu trang vải |  | Khẩu trang vải các loại, nhiều màu sắc |
| 3 | Mặt nạ bảo hộ |  | Mặt nạ phòng độc, mặt nạ phòng cháy, mặt nạ bảo hộ y tế, … |
| 4 | Kính cận, thời trang |  | Kính mắt, kính cận, kính thời trang,… |
| 5 | Kính râm |  | Kính râm các loại |
|  |
| 6 | Kính bảo hộ |  | Trong xây dựng công nghiệp |
| 7 | Kính bơi |  |  |
| 8 | Kính chắn giọt bắn |  | Dễ nhầm |
| 9 | Mũ thời trang |  | Lưỡi trai, rộng vành, … |
| 10 | Mũ bảo hộ |  | Mũ bảo hiểm, bảo hộ trong công nghiệp xây dựng, nhà xưởng, giao thông |
| 11 | Mũ ngành nghề, đặc thù ( |  |  |