|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT**  **BỆNH TẬT THÀNH PHỐ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TM-TTKSBT | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024* |
|  |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

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

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá hoá chất để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028). 39242717, 39234629. Line: 176.
4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM.

- Kèm báo giá file mềm qua email: **khoaduoc@hcdc.gov.vn**

- Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Báo giá theo Thư mời báo giá số /TM-TTKSBT ngày … /12/2024”.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 15h00 ngày tháng 12 năm 2024.

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

1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày**, kể từ ngày tháng 12 năm 2024
2. **Nội dung yêu cầu báo giá:**
3. Danh mục hàng hóa. (*Đính kèm Danh mục hàng hóa*)
4. Địa điểm giao hàng: tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
5. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 01/2025 (thời gian có thể thay đổi phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)
6. Các thông tin khác gửi kèm:

* Hồ sơ sản phẩm: Tài liệu kỹ thuật của tất cả hàng hóa mà công ty chào (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catologue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác) chứng minh phù hợp với yêu cầu của Trung tâm
* Tình trạng: hàng có sẵn (có hạn sử dụng) hay thời gian đặt hàng (ghi cụ thể thời gian chờ nhập).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Lưu: VT, K.D-VTYT   (TTTP-3b). | **GIÁM ĐỐC** |

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT

BỆNH TẬT THÀNH PHỐ

**KHOA DƯỢC - VTYT**

**Danh mục hàng hóa**

*(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTKSBT ngày /12/2024)*

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetamide broth | Môi trường phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh Môi trường dạng hạt, ít bụi, dễ hòa tan, không bị vón cục.  Đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn: ISO 16266, ISO 17025 và FDA-BAM  Thử nghiệm đầu ra đáp ứng ISO 11133  pH: 6,8 – 7,2 (2,56 g/950ml, H₂O, 25 độ C) | Bộ 2 hộp (500g) | 1 |
| 2 | Bactident Coagulase | Phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Huyết tương thỏ dạng đông khô với EDTA  Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025, ISO 11133 | Hộp 6 lọ | 5 |
| 3 | Bactident Oxidase | Dạng que giấy, đầu que giấy có tẩm thuốc thử N,N-dimethyl-1,4-phenylene diammonium dichloride 0,1µmol và 1-naphthol 1,0µmol.  Đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn: ISO 17025, ISO 11133 | Hộp 50 test | 2 |
| 4 | Bình khí CO2 | Độ tinh khiết ≥ 99,99%  Dạng khí hóa lỏng. | Bình 47 lít | 2 |
| 5 | Carbohydrate Consumption Broth Base | Môi trường phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh.  Môi trường dạng hạt, ít bụi, dễ hòa tan, không bị vón cục.  Đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn: ISO 11290, ISO 17025.  Thử nghiệm đầu ra đáp ứng ISO 11133.  pH: 6,6 – 7,0 (16,1g/990ml, H₂O, 25 độ C) | Hộp 500g | 1 |
| 6 | Chủng *Bacillus subtilis* subsp. *Spizizenii* ATCC 6633 | Đời cấy truyền: ≤ F3  Không xác định số lượng CFU, sử dụng cho mục đích định tính  Chủng có nguồn gốc từ ngân hàng chủng ATCC hoặc NCTC hoặc tương đương  Cung cấp kèm CoA.  Mỗi gói chứa 1 viên chủng vi sinh đông khô, khoang chứa dung dịch hoàn nguyên & que tăm bông phân lập. | Bộ | 1 |
| 7 | Chủng *Clostridium perfringens* ATCC 13124 | Đời cấy truyền: ≤ F3  Không xác định số lượng CFU, sử dụng cho mục đích định tính  Chủng có nguồn gốc từ ngân hàng chủng ATCC hoặc NCTC hoặc tương đương  Cung cấp kèm CoA.  Mỗi gói chứa 1 viên chủng vi sinh đông khô, khoang chứa dung dịch hoàn nguyên & que tăm bông phân lập. | Bộ | 1 |
| 8 | Chủng *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763 | Đời cấy truyền: ≤ F3  Không xác định số lượng CFU, sử dụng cho mục đích định tính  Chủng có nguồn gốc từ ngân hàng chủng ATCC hoặc NCTC hoặc tương đương  Cung cấp kèm CoA.  Mỗi gói chứa 1 viên chủng vi sinh đông khô, khoang chứa dung dịch hoàn nguyên & que tăm bông phân lập. | Bộ | 1 |
| 9 | Cooked Meat Broth | Môi trường phù hợp để nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí từ mẫu bệnh phẩm, thực phẩm, nước và phù hợp để lưu giữ chủng vi sinh.  Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 17025  Thử nghiệm đầu ra đạt theo ISO 11133  pH: 7,0 - 7,4 (57 g/l, H₂O, 25 độ C) | Hộp 500g | 1 |
| 10 | D(+)-glucose monohydrate | Phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Độ tinh khiết: ≥ 99,0% | Hộp 1000g | 1 |
| 11 | Egg yolk tellurite emulsion | Phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Phù hợp sử dụng pha chế môi trường Baird Parker Agar theo tiêu chuẩn ISO 6888  Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025  Thử nghiệm đầu ra đáp ứng ISO 11133 | Chai 50mL | 20 |
| 12 | Glycerol | Dùng trong phân tích, đạt chuẩn ACS,Reag. Ph Eur.  Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | Chai 2.500 mL | 1 |
| 13 | Hydrogen peroxide solution 3% | Loại dùng cho vi sinh  Nồng độ 1 ÷ 5%  Đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn ISO 17025, ISO 11290 | Chai 100 mL | 1 |
| 14 | Paraffin lỏng | Dạng lỏng. Đạt chuẩn Reag. Ph Eur. Độ nhớt động ≥ 110 ở 20 độ C | Chai 1.000 mL | 1 |
| 15 | Pseudomonas Selective Agar | Môi trường phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Môi trường dạng hạt, ít bụi, dễ hòa tan, không bị vón cục.  Đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn ISO 16266, ISO 17025  Thử nghiệm đầu ra đạt theo ISO 11133  pH: 6,9 - 7,3 (48,4 g/l, H₂O, 25 độ C) | Hộp 500g | 1 |
| 16 | Pseudomonas CN selective supplement | Phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Phù hợp sử dụng pha chế môi trường  Pseudomonas CN Agar theo tiêu chuẩn ISO 16266  Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 17025, ISO 11133  pH: 8,2 - 8,8 (63 g/l, H₂O, 20 độ C) | Hộp 10 vials | 5 |
| 17 | Sodium chloride | Loại dùng cho phân tích. Đạt chuẩn ACS, Ph Eur. Tinh khiết ≥ 99%. | Hộp 1.000g | 1 |
| 18 | Thuốc thử Nessler | Dạng dung dịch Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide | Chai 100 mL | 1 |
| 19 | TSC Agar | Môi trường phù hợp cho kiểm nghiệm vi sinh  Môi trường dạng hạt, ít bụi, dễ hòa tan, không bị vón cục.  Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 7937, ISO 17025  Thử nghiệm đầu ra đạt theo ISO 11133  pH: 7,4 - 7,8 (42 g/l, H₂O, 35 độ C) | Hộp 500g | 1 |

**Mẫu báo giá**

**CÔNG TY:**

**SỐ ĐIỆN THOẠI:**

**ĐỊA CHỈ:**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM.

Chúng tôi xin báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT (của công ty)** | **STT theo danh mục mời chào giá** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Hãng/ Nước chủ sở hữu** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT và tất cả các chi phí khác) (VND)** | **Thành tiền**  **(có VAT và tất cả các chi phí khác) (VND)** | **Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu**  **(nếu có)** | **Có KQT (có/không)** | **Tình trạng (có sẵn hay đặt hàng)** | **Ghi chú** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá này có hiệu lực ….. ngày kể từ ngày báo giá.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày… tháng… năm … |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY** |
|  | *(Đóng dấu, ký tên)* |

Cột 15: Nếu “Có” ghi thêm số Thông báo mời thầu (IB)

Cột 16: Tình trạng (có sẵn hay đạt hàng) công ty điền Có sẵn hoặc Đặt hàng trong thời gian bao lâu