**DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN**

***(Kèm theo hóa đơn số: ngày tháng năm 2021***

***Ký hiệu: )***

**Đơn Vị Mua Hàng:TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT-NGA, CHI NHÁNH PHÍA NAM**

Địa chỉ: Số 3 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, TP.HCM

Mã số thuế: 0100839134-001

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh Mục Hàng Hóa** | **Khối Lượng  Mời Thầu** | **Đơn Vị** | **Mô Tả Hàng Hóa** | **Xuất Xứ** | **Đơn Giá** | **Thành Tiền** |
| 1 | Ethylene glycol | 5 | Chai 4kg | -Độ tinh khiết: 99% -Nhiệt độ sôi:170-172 ᴼC -Nhiệt độ đông đặc: -70ᴼC | GFS Chemicals | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 2 | Glycerine | 12 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: 99,5% -Nhiệt độ nóng chảy: 18 ᴼC -Nhiệt độ sôi: (0,09 hPa) 120 ᴼC -Áp suất hơi: (20 ᴼC) < 0,001 hPa | Merck | 900,000 | 10,800,000 |
| 3 | Oxalic acid dihydrate | 6 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: ≥ 99,5% -Nhiệt độ sôi:149-160 °C -Khối lượng riêng: 1,65 g/cm3 (20 °C) | Sigma-Aldrich | 1,600,000 | 9,600,000 |
| 4 | Axit Citric | 4 | Chai 100g | - Tinh thể màu trắng - Độ tinh khiết: ≥ 99,5% - Nhiệt độ nóng chảy: 153-159°C - Khối lượng riêng: 2,36 g/cm3 (20 °C) | Sigma-Aldrich | 1,600,000 | 6,400,000 |
| 5 | Axit 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic | 3 | Chai 25g | - Chất lỏng không màu đến vàng nhạt - Axit hoạt tính: 49-51% - pH: 1,5-1,9 (dung dịch nước 1%)  - Khối lượng riêng: 1,27-1,31g/cm3 (20°C) | TCI America | 600,000 | 1,800,000 |
| 6 | Axit Maleic | 3 | Chai 500g | -Độ tinh khiết: ≥ 99% (HPLC) -Nhiệt độ nóng chảy: 130-135 °C -pH: 1,3 (ở 100 g/l ở 20 °C) -Khối lượng riêng: 1,59 g/cm3 (25 °C) | Sigma-Aldrich | 1,800,000 | 5,400,000 |
| 7 | Axit 2-Aminoethanesulfonic (Taurine) | 3 | Chai 100g | -Độ tinh khiết: ≥ 99%  -Điểm nóng chảy: > 300 °C -pH: 4,5 - 6,0 (ở 62.6 g/l ở 25 °C) -Tỷ trọng tương đối: 1,72 (20,1 °C) | Sigma-Aldrich | 4,700,000 | 14,100,000 |
| 8 | Axit cis-Aconitic | 2 | chai 1g | -Độ tinh khiết: ≥ 98%  -Điểm nóng chảy: 122 °C | Sigma-Aldrich | 3,500,000 | 7,000,000 |
| 9 | 1,2,3-Benzotriazole | 5 | Chai 0,5kg | - Chất rắn màu trắng - Độ tinh khiết: ≥99% - Nhiệt nóng chảy: 97-99 °C - Áp suất hơi: 0,04 mmHg | sigma-Aldrich | 5,300,000 | 26,500,000 |
| 10 | 5-Methyl-1H-benzotriazole | 3 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: 97% -Nhiệt độ nóng chảy: 80-82 °C (lit.) -Nhiệt độ sôi: 210-212 °C/12 mmHg (lit.) | Scharlau | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 11 | Natri hydrophotphat | 5 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: 98 - 100,5 % | Sigma-Aldrich | 900,000 | 4,500,000 |
| 12 | Urotropin | 5 | Chai 500g | -Độ tinh khiết: ≥99.0% -Áp suất hơi: <0.01 mmHg ( 20 °C) | Sigma aldrich | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 13 | Triethanol amine | 3 | Chai 1L | - Độ tinh khiết: 99,0% (GC) - Độ pH: 10,5-1105 (ở 149 g/l ở 25 °C) | Sigma aldrich | 2,200,000 | 6,600,000 |
| 14 | Sodium phosphate monobasic | 2 | Chai 0,5kg | - Độ tinh khiết: ≥ 98% - pH: 4,0 - 4,5 (ở 50 g/l ở 25 °C) - Nhiệt độ nóng chảy: > 450°C - Tỷ trọng tương đối: 2,36 (20 °C) | Sigma-Aldrich | 1,800,000 | 3,600,000 |
| 15 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate | 3 | Chai 0,5kg | - Tinh thể màu trắng - Độ tinh khiết: 98.5-101.5% - Điểm nóng chảy: 248°C | Sigma-Aldrich | 4,500,000 | 13,500,000 |
| 16 | Chất hoạt động bề mặt Pluronic L-61 | 5 | Chai 250ml | - Chất lỏng không màu - pH: 6,0-7,0 - Nhiệt sôi: > 149 °C - Khối lượng riêng: 1,006 g/cm3 (25 °C) | Sigma-Aldrich | 2,100,000 | 10,500,000 |
| 17 | Hóa chất tạo màu đỏ Allura Red AC | 4 | chai 100g | -Độ tinh khiết: ≥ 98% (HPLC) -Điểm/khoảng nóng chảy: 300 °C | Sigma-Aldrich | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 18 | Hóa chất tạo màu vàng Metanil yellow | 3 | chai 100g | -Độ tinh khiết: ≥ 98% (HPLC) | Sigma-Aldrich | 1,300,000 | 3,900,000 |
| 19 | Dung dịch chuẩn HCl 0,1N | 10 | Ống 10ml | - Dùng để pha 1L dung dịch HCl 0,1N - Hạn sử dụng: 3 năm | CAMECO VN | 100,000 | 1,000,000 |
| 20 | Ống chuẩn NaOH 0,1 N | 10 | Ống 10ml | - Dùng để pha 1L dung dịch NaOH 0.1N - Hạn sử dụng: 3 năm | CAMECO VN | 100,000 | 1,000,000 |
| 21 | Etanol | 10 | Chai 2,5L | - Độ tinh khiết: ≥99.5% - Nhiệt độ sôi: 78.3oC - Bao gói: chai 1L | Scharlau | 520,000 | 5,200,000 |
| 22 | Axeton | 8 | Chai 4L | - Độ tinh khiết: ≥99.8% - Nhiệt độ sôi: 56ᴼC | Scharlau | 850,000 | 6,800,000 |
| 23 | Kẽm hạt | 1 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: 99.995% | Scharlau | 310,000 | 310,000 |
| 24 | Axit Photphoric | 2 | Chai 1L | - Chất lỏng trong suốt - Độ tinh khiết: ACS, 99,8 % | Pháp | 980,000 | 1,960,000 |
| 25 | Axit chlohydric | 5 | Chai 1L | - Dạng ngoài: Chất lỏng trong suốt - Độ tinh khiết: 36,5 - 38,0 % - Hàm lượng Br-: ≤0.005% | Scharlau | 350,000 | 1,750,000 |
| 26 | Axit nitric | 2 | Chai 1L | -Nồng độ: 60% -khối lượng riêng: 1,37 g/cm3 -Nhiệt độ sôi: -120 ᴼC | Sigma-Aldrich | 450,000 | 900,000 |
| 27 | Axit acetic | 2 | Chai 1L | - Chất lỏng trong suốt - Độ tinh khiết: ACS, 99,8 % | Scharlau | 750,000 | 1,500,000 |
| 28 | Axit sulfuric | 8 | Chai 1L | - Chất lỏng trong suốt - Độ tinh khiết: 95 - 97% | Scharlau | 450,000 | 3,600,000 |
| 29 | Natri hydroxit | 3 | Chai 1kg | -Độ tinh khiết: ≥98% -Nhiệt độ nóng chảy: 323 °C (lit.) -Nhiệt độ sôi: 1390 °C | Sigma-Aldrich | 620,000 | 1,860,000 |
| 30 | Natri benzoat | 1 | Chai 25g | -Độ tinh khiết: 99%  -pH: 8 (ở 100 g/l ở 20 °C) -Nhiệt độ nóng chảy: > 300 °C -Tỷ trọng tương đối 1,5 (20 °C) | Sigma-aldrich | 420,000 | 420,000 |
| 31 | Cốc thủy tinh 250ml | 5 | cái | - Thủy tinh borosilicate, có chia vạch, dung tích 2L | Đức | 110,000 | 550,000 |
| 32 | Cốc thủy tinh 500ml | 5 | cái | -Thủy tinh borosilicate, có chia vạch, dung tích 2L | Đức | 130,000 | 650,000 |
| 33 | Cốc thủy tinh 2 L | 5 | Cái | - Thủy tinh borosilicate, có chia vạch, dung tích 2L | Đức | 200,000 | 1,000,000 |
| 34 | Ống đong 200ml | 3 | Cái | - Thủy tinh borosilicate, có chia vạch, dung tích 200ml | Đức | 350,000 | 1,050,000 |
| 35 | Găng tay y tế | 5 | Hộp 100 cái | Nguyên liệu chính: cao su tự nhiên (latex) Chiều dài: 24 cm Trọng lượng: 5.1 g / chiếc (size M) | Việt Nam | 150,000 | 750,000 |
|  | **Tổng cộng:**  **(giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm, phí, lệ phí)** | | | | | | **187,000,000** |

*(Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn./.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI MUA HÀNG** | **NGƯỜI BÁN HÀNG** |
|  | **Nguyễn Thanh Ngọc** |