|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  **BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TP. CẦN THƠ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Về việc** **Mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế**

**phục vụ cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ**

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

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-KP ngày 09 tháng 12 năm 2024 của khoa Phụ về việc cung cấp máy đo huyết áp phục vụ trong việc lấy dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh;

Căn cứ Tờ trình số 210/TTr-HTSS ngày 11 tháng 12 năm 2024 của khoa Hỗ Trợ sinh sản về việc cung cấp máy huyết áp điện tử cho khoa Hỗ trợ sinh sản;

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-ĐTTYC ngày 17 tháng 12 năm 2024 của khoa Điều trị theo yêu cầu về việc cung cấp máy huyết áp điện tử cho khoa ĐTTYC;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-CC ngày 18 tháng 12 năm 2024 của khoa Cấp cứu về việc cung ứng máy đo huyết áp;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-KS ngày 18 tháng 12 năm 2024 của khoa Sanh về việc cung cấp máy huyết áp điện tử cho khoa Sanh;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-PTGM-HSTC-CĐ ngày 18 tháng 12 năm 2024 của khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc về việc cung ứng Vật tư, thiết bị y tế tại khoa PTGM-HSTC-CĐ;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-KSB ngày 18 tháng 12 năm 2024 của khoa Sản bệnh về việc cung cấp máy huyết áp điện tử cho khoa Sản bệnh;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-KHP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của khoa Hậu phẫu về việc cung cấp máy đo huyết áp cơ, máy đo huyết áp điện tử cho khoa Hậu phẫu;

Căn cứ Tờ trình số 454/TTr-KSNK ngày 19 tháng 12 năm 2024 của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn về việc cung cấp dung dịch tẩy rỉ sét và dung dịch tẩy rửa dụng cụ cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-Nhi – Sơ sinh ngày 23 tháng 12 năm 2024 của khoa Nhi – sơ sinh về việc cung ứng vật tư y tế;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-KS ngày 24 tháng 12 năm 2024 của khoa Sanh về việc cung cấp vật tư y tế;

Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 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 Phụ sản Thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0292.6518125.

Gmail: [bvpsct@cantho.gov.vn](mailto:bvpsct@cantho.gov.vn)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

4. Nội dung ghi ngoài bìa thư báo giá: **Mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.**

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 7h00 ngày 07 tháng 01 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

| **STT** | | **Tên hàng hóa** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | | | **Xuất xứ** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Máy đo huyết áp điện tử | Thông số kỹ thuật:  - Khoảng đo: 0 – 299 mmHg  - Độ chính xác: +/- 3mmHg  - Kích thước máy: > hoặc =103 x 80 x 129 mm  - Trọng lượng máy: >hoặc = 250g (chưa bao gồm pin)  - Nguồn điện: 4 viên pin AA hoặc sử dụng bộ đổi điện  - Vòng bit: các size  - Trọng lượng vòng bit: 130g (các size)  - Bộ nhớ: máy lưu được kết quả đo cuối cùng  Bộ sản phẩm bao gồm:  - Thân máy  - Vòng bit (size tiêu chuẩn)  - 4 pin AA  - Hướng dẫn sử dụng  - Phiếu bảo hành | | | Châu Á | Bộ | 37 |
| 2 | | Máy đo huyết áp cơ | - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg  - Độ chính xác ± 3mmHg  - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao  - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao  - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.  - Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) | | | G7 | Bộ | 08 |
| 3 | | Xốp cầm máu tự tiêu | **-** Gồm một miếng xốp có màu trắng, dẻo, nhẹ, vô trùng, không tan trong nước, dễ uốn có nguồn gốc từ gelatin.  - Được sử dụng cho các phẫu thuật cầm máu.  - Sau khi thấm hút máu và các chất dịch, sản phẩm sẽ phồng lên 35-40 lần trọng lượng sản phẩm ban đầu lúc khô.  Kích thước 80x50x10mm | | | Châu Á | Miếng | 120 |
| 4 | | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5cc | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1, 25Gx 5/8, có nắp đậy, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | | | Châu Á | Cái | 90.000 |
| 5 | | Dung dịch tẩy rỉ sét | Thành phần: Carboxylate, surfactant.  Nồng độ 10-50% | | | Châu Á | Chai | 240 |
| 6 | | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại | Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ y tế có chứa 3% kl/kl hoạt tính enzyme protease mạnh và chất chống ăn mòn, độ pH trung tính. Hiệu quả trong làm sạch, loại trừ biofilm bám dính trên dụng cụ trong thời gian ≥5 phút, làm tan các chất nhiễm bẩn bám dính trên dụng cụ có thành phần protein và lipid. Can/5 lít | | | Châu Âu | Can | 100 |
| 7 | | Băng cá nhân | Kích thước (18-20mm) x (60-72)mm  Băng dán có độ thoáng không làm bí vết thương. Gạc của băng có độ thấm hút, lớp gạc phủ bởi lớp lưới polyethylene. | | | Châu Á | Miếng | 30.000 |
| 8 | | Dây oxy sơ sinh | Vật liệu PVC y tế  \* Đầu mũi cong mềm, có sẵn các đầu mũi khác nhau. Có đầu nối  \* Lòng ống hình sao đảm bảo cung cấp oxy khi ống bị xoắn  \* Có các kích cỡ trẻ sơ sinh. | | | Châu Á | Sợi | 2.000 |
| 9 | | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 3ml, cỡ kim 25Gx1", có nắp đậy, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | | | Châu Á | Cái | 30.000 |
| 10 | | Dây garo | Chất liệu: Thun bản dệt  Đặc điểm: Dây có độ co giãn tốt, Băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc, dễ thao tác. Có thể sử dụng lại nhiều lần. | | | Châu Á | Sợi | 100 |
| 11 | | Găng tay dài sản khoa | Găng sản khoa đã tiệt trùng, sản xuất từ cao su thiên nhiên, phủ bột chống dính, bề mặt trơn láng, sử dụng một lần. Cỡ 7 | | | Châu Á | Cặp | 400 |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: Phòng TCKT, Khoa Dược. | | |  | **GIÁM ĐỐC** | | | | |