|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG**TRUNG TÂM****KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|   Số: 01/YCBY-KHNV  | *Đăk Nông, ngày 31 tháng 7 năm 2023* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Các vật tư y tế (*trang thiết bị y tế*) và vật tư (*không thuộc trang thiết bị y tế*) tại dự toán mua vật tư phục vụ khám sàng ung thư cổ tử cung tại cộng đồng năm 2023**

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

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự toán mua vật tư phục vụ khám sàng ung thư cổ tử cung tại cộng đồng 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: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hà Văn Phong, nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, SĐT: 0911.480.234, mail: khnv.cdcdaknong@gmail.com*.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 01 trong 02 cách sau

*Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:*

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hà Văn Phong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, SĐT: 0911.480.234.*

*- Nhận qua email:* *khnv.cdcdaknong@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h 30p, ngày 10 tháng 8 năm 2023*.*

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 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 (*tính từ* *ngày kết thúc nhận báo giá*).

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục (có Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông*.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý III/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng (trừ trường hợp nhà thầu đề nghị trong thương thảo được đồng ý); thanh toán khi thực hiện xong hợp đồng và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: P. KHNV; | **GIÁM ĐỐC****Đặng Thành** |

**PHỤ LỤC 1**

*(Các vật tư y tế (trang thiết bị y tế) tại dự toán mua vật tư phục vụ khám sàng ung thư cổ tử cung tại cộng đồng năm 2023 kèm theo Yêu cầu báo giá số:01/YCBG-KHNV ngày 31 tháng 7 năm 2023)*

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vật tư y tế tiêu hao** |  |  |
| 1 | Mỏ vịt  | Chất liệu nhựa MPV, size M, vô khuẩn, sử dụng 1 lần | 9.300 | Cái  |
| 2 | Lam kính (một đầu mờ) | Hộp/hộp 72 cái.Chất liệu cấu thành: Kính \* Lam kính thường: Góc cạnh được đánh bóng và trơn nhẵn \* Độ dày: 1.0-1.2mm \* Kích thước: 25.4mm x 76.2mm ( 1"x3") | 128 | Hộp |
| 3 | Spatula bằng gỗ | Hộp/100 que.Sản Phẩm được làm bằng gỗ thông tự nhiên, mùi gỗ tự nhiên không ngâm tẩm hóa chất, được tiệt trùng hoàn toàn  | 9.300 | Que |
| 4 | Bông y tế | Kg/bịch.100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt | 1 | Kg |
| 5 | Găng tay vô khuẩn |  Đôi (trái và phải), Số: 7,5.Không bột, Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên đã tiệt trùng | 1.300 | Đôi |
| 6 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Hộp/50 cái.Lớp ngoài: chống thấm nước. Lớp giữa: lọc bụi và vi khuẩn, không thấm nước. Lớp trong thấm hút nước. \* Thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại. Dây đeo có tính đàn hồi | 100 | Hộp |
| **Tổng cộng : 06 Khoản** |  |  |

**PHỤ LỤC 2**

*(Các vật tư (không thuộc trang thiết bị y tế) tại dự toán mua vật tư phục vụ khám sàng ung thư cổ tử cung tại cộng đồng năm 2023 kèm theo Yêu cầu báo giá số: 01/YCBG-KHNV ngày 31 tháng 7 năm 2023)*

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Vật tư tiêu hao một lần** |  |  |
| 1. | Tấm lót sản khoa | khoảng 40cm x 60cm (tiệt trùng), 4 lớp | 2.306 | Cái |
| **II** | **Hóa chất thông thường** |  |  |
| 1 | Giêm sa mẹ | 500ml/chai. Giêm sa mẹ | 26 | Chai |
| 2 | Povidine 10%  | Chai/500ml. 10%, Chai 500ml | 45 | Chai |
| 3 | Cồn ≥ 95 độ  | Can/5 lít. Ethanol ≥ 95º  | 2 | Can |
| **Tổng cộng (I + II ) : 04 Khoản** |  |  |