|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua vật tư y tế năm 2024 (bổ sung) | *Sa Đéc, ngày tháng 01 năm 2024* |

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

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 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 vật tư y tế năm 2024 (bổ sung) 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 Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds. Lê Võ Triều Dương, Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- ĐT: 0886.798.638.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvdksd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến trước 17h 00 ngày 19 tháng 02 năm 2024.

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 180 ngày, kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: *(Phụ lục kèm theo)*

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, II năm 2024.

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

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

Trân trọng kính chào./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Dương (01b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

PHỤ LỤC

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày tháng 01 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

| **STT** | **Mã danh mục** | **Nhóm, loại vật tư y tế** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3.3 | Băng chun, băng đàn hồi các loại, các cỡ | Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 2 | G3.8 | Gạc các loại, các cỡ | Bông gạc đắp vết thương 6cm x 10cm <> hoặc tương đương; | Miếng |
| 3 | G3.11 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp, không tiệt trùng, gấp biên <> hoặc tương đương | Miếng |
| 4 | G3.15 | Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ | Miếng xốp cầm máu mũi <> Merocell <> hoặc tương đương | Miếng |
| 5 | G3.17 | Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit) | Sáp cầm máu xương 2,5 gam <> BONE WAX 2,5GR <> hoặc tương đương. | Miếng |
| 6 | G4.13 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Kim số 26G x 1.1/2" <> hoặc tương đương | Cái |
| 7 | G6.4 | Kim chọc, kim chọc dò các loại, các cỡ | Kim chọc dò tủy sống 25G x 3.1/2" <> hoặc tương đương | Cái |
| 8 | G7.2 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) | Dây truyền dịch 20 giọt/ml <> hoặc tương đương; | Bộ |
| 9 | G7.6 | Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm) | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn <> hoặc tương đương; | Bộ |
| 10 | G7.8 | Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ | Dây nối truyền thuốc, dây dài 140cm, thể tích chứa thuốc từ ≤ 2ml <> hoặc tương đương; | Cái |
| 11 | G9.1 | Ống, dây cho ăn các loại, các cỡ | Dây cho ăn số 10, 12, 14 có nắp <> hoặc tương đương; | Cái |
| 12 | G9.7 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống mao quản lấy máu tĩnh mạch hay Ống hematocrite <> hoặc tương đương | Ống |
| 13 | G9.10 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm citrate, chống đông 2ml <> hoặc tương đương | Cái |
| 14 | G9.13 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Túi nước tiểu van xả 1 chiều, chống trào ngược, nhiễm trùng <> hoặc tương đương | Cái |
| 15 | G9.14 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Túi đựng bệnh phẩm <> hoặc tương đương | Cái |
| 16 | G10.2 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene) | Nội khí quản đặt qua đường miệng các số <> hoặc tương đương; | Bộ |
| 17 | G10.5 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 12 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 18 | G10.6 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 14 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 19 | G10.7 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 16 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 20 | G10.9 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 22 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 21 | G10.11 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Nelaton số 16 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 22 | G10.14 | Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | Dây hút đàm nhớt số 08 có val <> hoặc tương đương; | Cái |
| 23 | G10.16 | Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | Dây hút đàm nhớt số 12 có val <> hoặc tương đương; | Cái |
| 24 | G10.18 | Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | Dây hút đàm nhớt số 16 có val <> hoặc tương đương; | Cái |
| 25 | G10.19 | Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | Dây hút dịch phẫu thuật <> hoặc tương đương; | Cái |
| 26 | G10.21 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Catheter đặt tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh số 3,5F <> CATHETER TM RỐN SỐ 3,5F <> hoặc tương đương; | Cái |
| 27 | G10.22 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Catheter đặt tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh số 4F <> CATHETER TM RỐN SỐ 4F (27004) <> hoặc tương đương; | Cái |
| 28 | G10.23 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Catheter đặt tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh số 5F <> CATHETER TM RỐN SỐ 5F (27005) <> hoặc tương đương; | Cái |
| 29 | G10.25 | Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ | Mask oxy nồng độ cao trẻ em có túi dự trữ <> hoặc tương đương; | Cái |
| 30 | G11.1 | Chỉ khâu đặc biệt các loại, các cỡ | Chỉ khâu eo tử cung <> hoặc tương đương; | Tép |
| 31 | G11.7 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (2/0), dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2 vtr <> hoặc tương đương | Tép |
| 32 | G11.9 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut (4/0), dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2 vtr <> hoặc tương đương | Tép |
| 33 | G11.11 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut 2/0, dài 70-75cm, kim tròn 26-30mm, 1/2c <> hoặc tương đương | Tép |
| 34 | G11.12 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut (2/0), dài 75cm, kim tròn 36mm, 1/2 vtr <> hoặc tương đương | Tép |
| 35 | G11.13 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2 vtr <> hoặc tương đương | Tép |
| 36 | G11.20 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 khâu gan, dài 100cm<> hoặc tương đương | Tép |
| 37 | G11.22 | Chỉ thép, dây thép dùng trong phẫu thuật | Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7 dài 60cm, kim tam giác ngược dài 120mm <> Patella Set <> hoặc tương đương | Tép |
| 38 | G12.1 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ | Dao mổ 10 - 12 - 15 - 20 bầu <> hoặc tương đương | Cái |
| 39 | G12.2 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ | Dao số 11 <> hoặc tương đương | Cái |
| 40 | G13.2 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52. 5. Đặc điểm càng: 2 càng (càng chữ C), chất liệu PMMA, liền khối với vùng quang học; 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: từ 2,5 mm đến 2,65 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) <> hoặc tương đương | Cái |
| 41 | G13.4 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, phi cầu - Chất liệu acrylic ngậm nước < 26% - Thiết kế dạng phiến hoặc hình dĩa, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Đường kính TTT < 11mm, đường kính optic 6mm - Dãy công suất -5D đến +40D - Kèm cartride và injector dùng 1 lần  <> hoặc tương đương | Cái |
| 42 | G13.9 | Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ | Đầu bọc Silicon dùng cho đầu tip phaco 2,8mm <> hoặc tương đương | Cái |
| 43 | G14.1 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Lưới điều trị thoát vị bẹn 6cm x 11cm <> Prolen mesh PMS3 <> hoặc tương đương; | Cái |
| 44 | G15.1 | Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ | Điện cực dán/ miếng dán điện cực các loại <> hoặc tương đương | Cái |
| 45 | G15.4 |  | Giấy in nhiệt (siêu âm) 110mm x 20m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 46 | G16.1 |  | Mũi đánh bóng <> Đài đánh bóng <> hoặc tương đương; | Cái |
| 47 | G16.2 |  | Lentulo số 25 dài 21mm <> hoặc tương đương | Cây |
| 48 | G16.3 |  | Trâm gai lấy tủy <> hoặc tương đương | Hộp |
| 49 | G16.4 |  | Trâm nội nha H files 21 mm các cỡ <> hoặc tương đương | Cây |
| 50 | G16.5 |  | Trâm dũa (số 15 đến số 40) (Reamers) <> hoặc tương đương | Cây |
| 51 | G16.6 |  | Lèn ngang (spreaders) các số <> hoặc tương đương | Vỉ |
| 52 | G16.7 |  | Chun liên hàm dùng trong chỉnh nha<> hoặc tương đương | Túi |
| 53 | G16.8 |  | Giấy cắn dùng trong nha khoa <> hoặc tương đương; | Hộp |
| 54 | G16.9 |  | Cọ bôi keo trám đèn (Cọ Composite) <> hoặc tương đương | Cái |
| 55 | G16.10 |  | Chổi đánh bóng | Cây |
| 56 | G16.11 |  | Sò đánh bóng <> hoặc tương đương | Cái |
| 57 | G17.1 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng, được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, Rộng 75 mm, dài 70 m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 58 | G17.2 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng, được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, Rộng 100 mm, dài 70 m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 59 | G17.3 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Giấy cuộn đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy sterrad Tyvek 150mm x 70m có chỉ thị hóa học màu đỏ <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 60 | G17.4 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng, được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, Rộng 150 mm, dài 70 m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 61 | G17.5 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng, được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, Rộng 250 mm, dài 70 m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 62 | G17.6 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng, được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp, Rộng 350 mm, dài 70 m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 63 | G17.9 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Túi ép phồng tiệt trùng 200mm x 100m <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 64 | G17.15 |  | Chỉ thị sinh học Sterrad Velocity <> hoặc tương đương | Ống |
| 65 | G17.18 |  | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy Sterrad 100S <> Hoặc tương đương | Bộ |
| 66 | G17.20 |  | Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy sterrrad 100S <> hoặc tương đương | Cuộn |
| 67 | G17.21 |  | Mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S <> hoặc tương đương | Băng |
| 68 | G20.2 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Ống thông (Sonde) JJ niệu quản 7Fr mềm, hai đầu dạng hình chữ J <> hoặc tương đương | Cái |
| 69 | G21.1 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Túi camera mổ nội soi >=10cm x 2m <> hoặc tương đương; | Cái |
| 70 | G21.2 | Bộ đặt dẫn lưu ổ dịch hoặc áp xe các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống nong, ống dẫn lưu) | Bình dẫn lưu màng phổi bằng nhựa <> hoặc tương đương | Bộ |
| 71 | G16.12 | Mũi khoan dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay cắt) | Mũi khoan kim cương các loại <> hoặc tương đương; | Cái |
| 72 | G21.5 |  | Săng mổ 50cm x 50cm (không lỗ) <>hoặc tương đương | Gói |
| 73 | G21.6 |  | Tấm trải nylon 100cm x ≥ 130cm, tiệt trùng <> hoặc tương đương | Tấm |
| 74 | G22.1 |  | Tạp dề y tế <> hoặc tương đương | Cái |
| 75 | G21.7 |  | Bao dây đốt kích thước 7,5cm x 235cm <> hoặc tương đương | Cái |
| 76 | G22.3 | Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các cỡ | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng <> hoặc tương đương; | Cái |
| 77 | G22.4 |  | Dây garo <> hoặc tương đương | Sợi |
| 78 | G22.9 |  | Bao cao su | Cái |
| 79 | VT24.4 | Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ | Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ <> hoặc tương đương | Cái |
| 80 | VT24.5 | Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | - Quả lọc dịch chạy thận nhân tạo  - Diện tích màng: 2,2 m2  - Chất liệu màng lọc Polysulfone.  - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene.  - Dùng cho máy HDF online <> DIASAFE plus <> hoặc tương đương. | Quả |
| **Tổng cộng: 80 khoản.** | | | | |