**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Thư mời báo giá số:1546/TM-BVC ngày 21/10/2022)*

 Đvt: đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Kích thước** | **Tổng** |
| **Dài** | **Rộng** | **Cao** |
| 1 | Phá dỡ tường gạch | m3 | 1,000 | 0,400 | 1,100 | 3,000 | 1,320 |
| 2 | Tô trác khung cửa, bậc cửa | m2 | 1,000 | 8,200 | 0,400 |   | 3,280 |
| 3 | Lắp đặt hệ cửa lùa nhôm xing pha kính cường lực dày 10mm | m | 1,000 |   | 0,970 | 2,800 | 2,716 |
| 4 | Lát đá granits bậc cấp  | m2 | 1,000 | 1,100 | 0,400 |   | 0,440 |
| 5 | Sửa chữa gạch nền vỉa hè trước nhà thuốc | m2 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |   | 6,000 |
| 6 | Cắt tỉa gốc cây xây lại bồn cây | gốc | 1,000 |   |   |   | 1,000 |
| 7 | Sửa chữa tủ thuốc bao gồm thu gọn 1m dài 01 tủ thuốc và di chuyển cố định vào tường 02 tủ thuốc  | cái | 2,000 |   |   |   | 2,000 |
| 8 | Di dời ổ cắm điện | cái | 1,000 |   |   |   | 1,000 |
| 9 | Sơn dậm vá lại tường  | m2 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |   | 4,000 |