|  |
| --- |
|  |

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẢI HẬU**

**THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hóa chất phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Văn Vương - Chức vụ: Phó khoa Dược - Số điện thoại: 0988.467.873; Email: bv\_haihau@yahoo.com.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp theo địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Đ/c: Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nhận qua Email: bv\_haihau@yahoo.com.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thư mời này được đăng tải công khai trên website của Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và trên Báo Đấu thầu của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày phát hành.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hóa chất (phụ lục 1 đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu theo địa chỉ: Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Trong vòng 90 ngày kể từ khi hai bên bàn giao nghiệm thu hàng hóa và bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo từng lần bàn giao, bên A thanh toán 100% giá trị nghiệm thu, bàn giao cho bên B.

- Chứng từ thanh toán gồm:

+ Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa;

+ Hoá đơn tài chính;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng đối với lần thanh toán cuối cùng.

Kính đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo mẫu (phụ lục 2 đính kèm) đúng thời gian quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

**PHỤ LỤC 1**

(đính kèm Công văn số 1002/BVHH, ngày 03/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **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 | Actin FSL Activated PTT Reagent(hoặc tương đương) | Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT). Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 400 | Ml |
| 2 | CA-Clean II(hoặc tương đương) | Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động. Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 500 | Ml |
| 3 | Calcium chloride solution(hoặc tương đương) | Sử dụng như hoá chất bổ sung trong các xét nghiệm đông máu như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C, protein S… Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 450 | Ml |
| 4 | Dade Ci-Trol 1(hoặc tương đương) | Sử dụng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT.Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 10 | Ml |
| 5 | Dade Ci-Trol 2(hoặc tương đương) | Sử dụng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT. Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 10 | Ml |
| 6 | Dade Innovin(hoặc tương đương) | Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT). Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 880 | Ml |
| 7 | Dade Owren's veronal buffer(hoặc tương đương) | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu. Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 150 | Ml |
| 8 | Dade Thrombin reagent(hoặc tương đương) | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương. Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 100 | Ml |
| 9 | Reaction tube (SU-40)(hoặc tương đương) | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu tự động bằng cơ chế đo ánh sáng tán xạ. Tương thích với máy phân tích đông máu tự động Sysmex Moldel: CA620 | 3000 | Cái |
| 10 | Dimension Alanine Aminotransferase Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết tương và huyết thanh. Thể tích mẫu: Tiêu chuẩn 35 µL, (20 µL). Phạm vi phân tích: 6–1000 U/L [0,10–16,70 µkat/L]. Bảo quản: 2–8°C (hoặc tương đương)Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 19.200 | Test |
| 11 | Dimension Aspartate Aminotransferase Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết tương và huyết thanh. Thể tích mẫu: 40 µL, (20 µL). Phạm vi phân tích: 0–1000 U/L. Bảo quản: 2–8°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 18.000 | Test |
| 12 | Dimension Automated HDL Cholesterol Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh và huyết tương (lithi hoặc natri heparin)Thể tích mẫu: 3 µLPhạm vi phân tích: 3–150 mg/dL [0,08–3,89 mmol/L]Bảo quản: 2–8°C Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 7.200 | Test |
| 13 | Dimension Automated LDL Flex reagent cartridge (hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: lấy máu sau 12 giờ ở trạng thái đói bằng quy trình bình thường.Thể tích mẫu: 3 µLPhạm vi phân tích: 5–300 mg/dL [0,13–7,8 mmol/L]Bảo quản: 2–8°C Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 7.200 | Test |
| 14 | Dimension Cholesterol Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết tương và huyết thanh. Thể tích mẫu: 3 µL. Phạm vi phân tích: 50–600 mg/dL [1,3–15,5 mmol/L]. Bảo quản: 2–8°C. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 14.400 | Test |
| 15 | Dimension Creatinine Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương (lithium heparin) và nước tiểu. Thể tích mẫu: 20 µL. Phạm vi phân tích: 0,15–20,00 mg/dL [13–1768 µmol/L]. Bảo quản: 2–8°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 7.680 | Test |
| 16 | Dimension Cuvette Cartridge(hoặc tương đương) | Cung cấp tấm nhựa tạo cóng đo trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa Dimension. Bảo quản: 2 - 40°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 25 | Hộp |
| 17 | Dimension Glucose Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy. Thể tích mẫu: 3 µL. Phạm vi phân tích: 0–500 mg/dL [0–27,8 mmol/L]. Bảo quản: 2–8°C. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 28.800 | Test |
| 18 | Dimension Hemoglobin A1c Kit(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: máu toàn phần tĩnh mạch được chống đông (K2 EDTA; K3 EDTA; natri florua/ Na2 EDTA; lithium heparin, hoặc Na Fluoride/K Oxalate). Thể tích mẫu: 3 µL (từ cốc mẫu), 19 µL (từ cóng 1). Bảo quản: 2–8°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 1.680 | Test |
| 19 | Dimension Triglyceride Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết tương và huyết thanh. Thể tích mẫu: 4 µL. Phạm vi phân tích: 15–1000 mg/dL [0,17–11,3 mmol/L]. Bảo quản: 2–8°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 14.400 | Test |
| 20 | Dimension Urea Nitrogen Flex reagent cartridge(hoặc tương đương) | Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương và nước tiểu thông thường. Thể tích mẫu: 3 µL. Phạm vi phân tích: 0–150 mg/dL [0–53,5 mmol/L]. Bảo quản: 2–8°C.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Dimension ExL 200 | 4.800 | Test |
| 21 | Regent pack (hoặc tương đương) | Hóa chất xét nghiệm điện giải Tương thích với máy xét nghiệm điện giải Caretium model Xl-921 | 20.000 | Ml  |
| 22 | Anti A(hoặc tương đương) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | 600 | Ml |
| 23 | Anti AB(hoặc tương đương) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | 600 | Ml |
| 24 | Anti B(hoặc tương đương) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | 600 | Ml |
| 25 | Anti D(hoặc tương đương) | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-D kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai. | 120 | Ml |
| 26 | Cleanac(hoặc tương đương) | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: xanh lá. Mùi: nhẹ. Độ pH: 7,7 đến 8,3. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether. Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 75.000 | Ml |
| 27 | Cleanac 3(hoặc tương đương) | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: 10 đến 13. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 25.000 | Ml |
| 28 | Cleanac 710(hoặc tương đương) | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lý: chất lỏng. Mùi: nhẹ. Độ pH: 8.0 đến 8.6. Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 6.000 | Ml |
| 29 | Cleanac 810(hoặc tương đương) | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lý: chất lỏng. Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá. Độ pH: 10 đến 13. Thành phần: Natri hypoclorit.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 180 | Ml |
| 30 | Hemolynac 310(hoặc tương đương) | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lý: Chất lỏng. Màu: không. Độ pH: 7.0 đến 7.6. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 12.500 | Ml |
| 31 | Hemolynac 3N(hoặc tương đương) | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: không. Mùi: nhẹ. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 45.000 | Ml |
| 32 | Hemolynac 5(hoặc tương đương) | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: không. Mùi: không. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 6.000 | Ml |
| 33 | Hemolynac 510(hoặc tương đương) | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lý: Chất lỏng. Màu: không. Mùi: không. Độ pH: 8.0 đến 8.6. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 5.000 | Ml |
| 34 | Isotonac 3 (hoặc tương đương) | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Màu: không. Mùi: không. Độ pH: 7.35 đến 7.55. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Natri clorid, Sulfate.Tương thích với máy huyết học tự động Model: Celltac G mek 9100 | 4.500.000 | Ml |
| 35 | Access Free T4 Calibrators(hoặc tương đương) | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 15 | ml |
| 36 | Access Free T4(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng T4 tự do.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 700 | Test |
| 37 | Access hsTnI(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng cTnITương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 500 | Test |
| 38 | Access hsTnI Calibrators (hoặc tương đương) | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cTnI siêu nhạy.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 17 | ml |
| 39 | Access Hybritech PSA(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng PSA toàn phần.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 300 | Test |
| 40 | Access Immunoassay System Reaction Vessels (hoặc tương đương) | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 4.704 | Cái |
| 41 | Access Substrate(hoặc tương đương) | Cơ chất phát quang.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 2.080 | Ml |
| 42 | Access Total T3(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng T3.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 700 | Test |
| 43 | Access Total βhCG (5th IS)(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 2.400 | Test |
| 44 | Access Total βhCG (5th IS) Calibrators (hoặc tương đương) | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 48 | Ml |
| 45 | Access TSH (3rd IS)(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng TSH.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 600 | Test |
| 46 | Access TSH (3rd IS) Calibrators(hoặc tương đương) | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 15 | Ml |
| 47 | Access Wash Buffer II(hoặc tương đương) | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm miễn dịch.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 140.400 | Ml |
| 48 | Triage BNP Calibrators(hoặc tương đương) | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng BNP.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 15 | Ml |
| 49 | Triage BNP QC Controls(hoặc tương đương) | Chất kiểm tra của xét nghiệm định lượng BNP.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 9 | Ml |
| 50 | Triage BNP Reagent(hoặc tương đương) | Hóa chất định lượng BNP.Tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động Beckman Coulter Model: Access 2 | 200 | Test |
| 51 | Wash solution(hoặc tương đương) | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần: Baypur; Natri hiđroxit; Genapol; Axit sunfonic, C14-17-sec-alkane, muối natri.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 50.000 | Ml |
| 52 | Albumin (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Albumin máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 1.600 | Ml |
| 53 | Amylase(hoặc tương đương) | Dùng định lượng Amylase máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 280 | Ml |
| 54 | Calcium(hoặc tương đương) | Dùng định lượng Calcium máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 600 | Ml |
| 55 | Cholesterol (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Cholesterol máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.500 | Ml |
| 56 | CK- NAC (hoặc tương đương) | Dùng chẩn đoán CK- NAC máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 360 | Ml |
| 57 | CK-MB (hoặc tương đương) | Dùng định lượng CK-MB máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 240 | Ml |
| 58 | Creatinine(hoặc tương đương) | Dùng định lượng Creatinine máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 12.000 | Ml |
| 59 | CRP (hoặc tương đương) | Dùng định lượng CRP máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 2.376 | Ml |
| 60 | Gamma GT (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Gamma GT máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 625 | Ml |
| 61 | Glucose (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Glucose máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 10.000 | Ml |
| 62 | HbA1c Direct (hoặc tương đương) | Dùng định lượng HbA1c máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 5.975 | Ml |
| 63 | HDL-cholesterol (D)(hoặc tương đương) | Dùng định lượng HDL-Cholesterol máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.200 | Ml |
| 64 | LDL-Cholesterol (D)(hoặc tương đương) | Dùng định lượng LDL-Cholesterol máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.200 | Ml |
| 65 | SGOT (hoặc tương đương) | Dùng định lượng SGOT máu cho máy phân tích sinh hóa. Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.500 | Ml |
| 66 | SGPT (hoặc tương đương) | Dùng định lượng SGPT máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.500 | Ml |
| 67 | Total Protein (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Protein máu toàn phần cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 2.000 | Ml |
| 68 | Triglycerid (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Triglycerides máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 7.500 | Ml |
| 69 | Urea U.V (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Urea máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 5.000 | Ml |
| 70 | Uric Acid (hoặc tương đương) | Dùng định lượng Uric Acid máu cho máy phân tích sinh hóa.Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 2.000 | Ml |
| 71 | Iron(hoặc tương đương) | Được dùng trong máy xét nghiệm sinh hóa để định lượng Sắt trong huyết thanh hoặc huyết tươngTương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 600 | Ml |
| 72 | Inorganic Phosphorous (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh hóaTương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 200 | Ml |
| 73 | Randox level 2(hoặc tương đương) | Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 100 | Ml |
| 74 | Randox level 3(hoặc tương đương) | Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 100 | Ml |
| 75 | CK-MB Control Serum (hoặc tương đương) | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB Thành phần thuốc thử: huyết thanh người, dạng bột đông khô, có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình kiểm chứngTương thích với máy phân tích sinh hóa tự động Beckman Coulter AU 480 | 1 | Ml |
| 76 | Gel KY(hoặc tương đương) | Thành phần: Purified water 79,66%, Glycerol 17%, Natrosol 250H 2,3%, Glucono delta lactone usp 0,5%, Chlorhexidine Gluconate20% 0,25%, Methyl paraben 0,2%, Sodium Hydroxide NF 0,09%. | 30.000 | Gam |
| 77 | Megasept OPA(hoặc tương đương) | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). | 200.000 | Ml |
| 78 | Aniosyme X3(hoặc tương đương) | Thành phần: 14% N, N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate. Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase. Các chất hoạt động bề mặt làm sạch và khử nhiễm đa enzyme (3 enzymes) dụng cụ y tế. Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5:2005. Diệt khuẩn (bao gồm các dòng đa kháng MRSA, ESBL, VRE) tiêu chuẩn châu Âu EN 14561 trong 5 phút. Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vacinia theo tiêu chuẩn châu Âu EN 14476 trong 5 phút. Nồng độ sử dung: 0,5%. | 75.000 | Ml |
| 79 | Cồn 70⁰(hoặc tương đương) | Cồn sát khuẩn y tế. | 2.000.000 | Ml |
| 80 | Cidezyme (hoặc tương đương) | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút. pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tương thích với nhiều loại dụng cụ. | 70.000 | Ml |
| 81 | Gel siêu âm (hoặc tương đương) | Gel siêu âm phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng. | 600.000 | Ml |
| 82 | Steranios 2% (hoặc tương đương) | Thành phần: 2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút. | 400.000 | Ml |
| 83 | Microshiel 4%(hoặc tương đương) | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | 75.000 | Ml |
| 84 | Anios Gel 85 NPC(hoặc tương đương) | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. | 100.000 | Ml |
| **TỔNG CỘNG: 84 khoản** |

**PHỤ LỤC 2**

(Đính kèm Công văn số: 1002/BVHH ngày 03/07/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu)

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do - Hanh phúc** |

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, chúng tôi ....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Mã HS** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn giá** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)** | **Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng .... ngày, kể từ .....h, ngày .... tháng .... năm ......
2. Chúng tôi cam kết:

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 ….., ngày ... tháng ... năm 2023

 **GIÁM ĐỐC**