**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ**

*(Kèm theo Thư mời chào giá số 29/BVĐHYD-VTTB ngày 06/01/2021)*

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bài báo Cả nhà mắc bệnh dạ dày (CS2) | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 1 mặt, 1 màu đen | tờ | 6.000 |  |
|  | Bản cam kết | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt, màu xanh | tờ | 1.500 |  |
|  | Bản cam kết nội soi gây mê, chẩn đoán và điều trị | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90 A4 in 2 mặt, màu xanh | tờ | 12.000 |  |
|  | Bảng câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng người lớn | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 1 mặt màu xanh | tờ | 15.000 |  |
|  | Bảng dịch xuất nhập (PTTM) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 2.000 |  |
|  | Bảng kiểm an toàn phẫu thuật | Giấy Ford trắng 140gms, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt 4 màu | tờ | 9.000 |  |
|  | Bảng kiểm bàn giao – tiếp nhận khi chuyển bệnh | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in màu xanh, 2 mặt | tờ | 24.000 |  |
|  | Bảng kiểm bàn giao người bệnh sau phẫu thuật/thủ thuật | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 15.000 |  |
|  | Bảng kiểm bàn giao người bệnh tại hồi tỉnh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 13.000 |  |
|  | Bảng kiểm trước khi tiêm chủng đối với trẻ em | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 19.000 |  |
|  | Bảng kiểm trước thủ thuật DSA | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Bảng theo dõi (HP) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A3 in 2 mặt màu xanh | tờ | 8.500 |  |
|  | Bảng theo dõi hồi sức sau mổ (PTTM) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A2 in 1 mặt màu xanh | tờ | 2.000 |  |
|  | Bao giấy đựng thuốc 20 x 15 x 5.5 cm | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 75 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 74.9 g/m2 + Độ dày ≥ 114 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 1 màu xanh, 1 mặt (gồm mặt trước và sau túi), bế dán đáy túi chắc chắn. \* Kích thước: 20 x 15 x 5.5 cm \* Yêu cầu khác: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được . - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi. | cái | 150.000 |  |
|  | Bao giấy đựng thuốc 20 x 20 x 7 cm | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 75 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 74.9 g/m2 + Độ dày ≥ 114 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 1 màu xanh, 1 mặt (gồm mặt trước và sau túi), bế dán đáy túi chắc chắn. \* Kích thước: 20 x 20 x 7 cm \* Yêu cầu khác: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi. | cái | 352.000 |  |
|  | Bao giấy đựng thuốc 30 x 26.5 x 9 cm | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 75 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 74.9 g/m2 + Độ dày ≥ 114 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 1 màu xanh, 1 mặt (gồm mặt trước và sau túi), bế dán đáy túi chắc chắn. \* Kích thước: 30 x 26.5 x 9 cm \* Yêu cầu khác: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi. | cái | 412.000 |  |
|  | Bao phim chẩn đoán hình ảnh | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 150 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 148,1 g/m2 + Độ dày ≥ 242 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 2 màu, 1 mặt, bế dán, cấn nắp vuông. \* Kích thước: 38x48cm \* Yêu cầu ngoại quan: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi | cái | 4.000 |  |
|  | Bao spect 25x34cm | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 150 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 148,1 g/m2 + Độ dày ≥ 242 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 2 màu, 1 mặt, bế dán, cấn nắp vuông. \* Kích thước: 25x34 cm \* Yêu cầu ngoại quan: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi | cái | 4.000 |  |
|  | Bao thư A5 | Giấy Ford trắng 100gsm, độ trắng ≥ 90, bế dán, 23x16cm, in 1 mặt màu xanh | cái | 13.000 |  |
|  | Bao thư lớn A4 | Giấy Ford 100gsm, độ trắng ≥ 90, bế dán, 25x35cm, in 1 mặt màu xanh | cái | 6.000 |  |
|  | Bao thư tiêu đề nhỏ | Giấy Ford trắng 100gsm, độ trắng ≥ 90, bế dán 18x12cm, in 1 mặt màu xanh | cái | 5.000 |  |
|  | Bao XQ trung 32x45cm (cơ sở 2) | \* Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật giấy kraft: + Trọng lượng cơ bản ≥ 150 g/m2 + Trọng lượng thực tế ≥ 148,1 g/m2 + Độ dày ≥ 242 µm + Tỷ trọng ≥ 0,63 g/cm3 \* Yêu cầu thành phẩm in: in 2 màu, 1 mặt, bế dán, cấn nắp vuông. \* Kích thước: 32x45 cm \* Yêu cầu ngoại quan: - Giấy kraft màu nâu tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi | cái | 56.000 |  |
|  | Bìa hồ sơ 6 dây | Kích thước bìa: (31x61)cm, gáy rộng 12 cm.  - Mặt ngoài: Giấy bìa xanh dương định lượng 105gsm, cán màng bóng mặt ngoài, in 1 mặt màu đen.  - Mặt trong: Giấy couche 150gsm, bồi lên carton cứng.  - Gáy vải màu xanh lá.  - Thành phẩm: bế, đục lỗ, gắn 6 dây vải trắng. | bìa | 6.000 |  |
|  | Bìa ngăn hồ sơ | Giấy Ford 180 gsm, bắt bộ 6 tờ 6 màu giấy, bế góc (như bìa phân trang), 22,3x29,7cm, in 1 mặt màu đen | bộ | 5.000 |  |
|  | Biểu đồ chuyển dạ | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | Tờ | 1.500 |  |
|  | Cam đoan chấp nhận mổ lấy thai | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | Tờ | 2.500 |  |
|  | Cam kết nội soi phế quản | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt, màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Chuẩn bị nội soi đại tràng forstrans | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 2 mặt, màu xanh | tờ | 13.000 |  |
|  | Dặn dò người bệnh trước mổ bệnh tai mũi họng | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt màu xanh | tờ | 1.500 |  |
|  | Decal độc hoạt tang ký sinh thang | Decal trong 40 micromet. Cán màng bóng 17 micromet. Kích thước 6.7 x 10.5 cm. In 4 màu 1 mặt | nhãn | 16.000 |  |
|  | Decal hương cúc bồ đề nghệ thang | Decal trong 40 micromet. Cán màng bóng 17 micromet. Kích thước 6.7 x 10.5 cm. In 4 màu 1 mặt | nhãn | 6.000 |  |
|  | Decal khương hoạt thắng thấp thang | Decal trong 40 micromet. Cán màng bóng 17 micromet. Kích thước 6.7 x 10.5 cm. In 4 màu 1 mặt | nhãn | 10.000 |  |
|  | Decal thân thống trục ứ thang | Decal trong 40 micromet. Cán màng bóng 17 micromet. Kích thước 6.7 x 10.5 cm. In 4 màu 1 mặt | nhãn | 6.000 |  |
|  | Điện tâm đồ (ECG) | Giấy Bristol 200gms, 24,5x30cm, in 1 mặt 2 màu | tờ | 300.000 |  |
|  | Duyệt mổ | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 13.000 |  |
|  | Duyệt mổ họng thanh quản | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 1.500 |  |
|  | Duyệt mổ mũi - xoang | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 1.500 |  |
|  | Duyệt mổ tai | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 1 mặt, 1 màu xanh | tờ | 500 |  |
|  | Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật phương pháp thủ thuật:Nội soi dạ dày chẩn đoán | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 23.000 |  |
|  | Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật phương pháp thủ thuật:Nội soi đại tràng chẩn đoán | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 17.000 |  |
|  | Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật/thủ thuật | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A3 in 2 mặt màu xanh | tờ | 16.000 |  |
|  | Giấy cam kết đồng ý chụp cắt lớp vi tính (CLVT) có tiêm chất cản quang | Giấy for 70gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 màu xanh, 1 mặt | tờ | 36.000 |  |
|  | Giấy điện tâm đồ (ĐVKSK) | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt 2 màu | Tờ | 45.000 |  |
|  | Giấy gói thuốc thang | - Kích thước: (32 x 32)cm - Giấy kraft trắng, định lượng ≥ 70 gsm, in 01 mặt, màu pha (xanh + tím).  \* Yêu cầu ngoại quan: - Giấy kraft màu trắng tự nhiên, đồng đều, không có đốm khác màu phân biệt được. - Bề mặt giấy trơn láng, không có khuyết tật như lỗ thủng, giấy vón cục trên bề mặt. - Giấy có hàm lượng bụi rất thấp, bề mặt giấy sạch không nhám bụi | tờ | 50.000 |  |
|  | Giấy nhập viện - tư vấn nhập viện | Giấy Ford trắng 80 gsm độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 14.000 |  |
|  | Hộp giấy độc hoạt tang ký sinh thang | - Kích thước: 16 x 10.5 x 8.5 cm (DxRxC) - Giấy ivory 300 gsm - In 4 màu 1 mặt, ép nhũ vàng chữ " Độc hoạt tang ký sinh thang" - Cán màng bóng 1 mặt ngoài - Bế, dán thành phẩm | hộp | 2.000 |  |
|  | Hộp giấy khương hoạt thắng thấp thang | - Kích thước: 16 x 10.5 x 8.5 cm (DxRxC) - Giấy ivory 300 gsm - In 4 màu 1 mặt, ép nhũ vàng chữ "khương hoạt thắng thấp thang" - Cán màng bóng 1 mặt ngoài - Bế, dán thành phẩm | hộp | 1.500 |  |
|  | Hướng dẫn can thiệp phòng ngừa té ngã (cho sản phụ/ trẻ sơ sinh) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Hướng dẫn người bệnh sau thắt tĩnh mạch cắt polyp thực quản, dạ dày, tá tràng | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5, in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 2.000 |  |
|  | Kế hoạch chăm sóc phụ khoa | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A3 in 2 mặt màu xanh | Tờ | 500 |  |
|  | Kế hoạch chăm sóc sau sinh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A3 in 2 mặt màu xanh | Tờ | 1.000 |  |
|  | Kế hoạch chăm sóc trước sinh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | Tờ | 1.000 |  |
|  | Phiếu chăm sóc (CS2) | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 2 màu xanh | tờ | 20.000 |  |
|  | Phiếu chăm sóc và theo dõi trẻ sơ sinh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt, 2 màu | tờ | 6.400 |  |
|  | Phiếu đăng ký tiêm ngừa - bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ sơ sinh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 8.400 |  |
|  | Phiếu đăng ký xét nghiệm sàng lọc sơ sinh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt, 1 màu xanh | tờ | 6.600 |  |
|  | Phiếu đánh giá nguy cơ – can thiệp phòng ngừa té ngã | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 22.900 |  |
|  | Phiếu gây mê | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 30.000 |  |
|  | Phiếu ghi tên BN A5 | Giấy Ford vàng 70 gsm, A5 in 1 mặt màu xanh | tờ | 900.000 |  |
|  | Phiếu hoãn nội soi | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5, in 1 mặt, 1 màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Phiếu hướng dẫn theo dõi trẻ sau khi tiêm vaccin dành cho phụ huynh | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt, 1 màu xanh | tờ | 7.000 |  |
|  | Phiếu khách hàng tự khai | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 1 mặt, 1 màu xanh | tờ | 8.500 |  |
|  | Phiếu khai TT khám cấp cứu và hướng dẫn bảo hiểm | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 2 mặt màu xanh | tờ | 72.000 |  |
|  | Phiếu khám chuyên khoa | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5, in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 1.000 |  |
|  | Phiếu khám sàng lọc Bệnh nhân mổ tim (PTTM) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 2.000 |  |
|  | Phiếu khám tiền mê/ cam đoan chấp nhận GMHS | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 18.000 |  |
|  | Phiếu kiểm tra trước chụp cộng hưởng từ và cam kết chụp công hưởng từ (MRI) có tiêm thuốc tương phản | Giấy for 70gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 màu xanh, 2 mặt | tờ | 12.000 |  |
|  | Phiếu nhận định – phân loại – chăm sóc người bệnh (tại khoa Cấp cứu) | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 4 màu, 2 mặt | tờ | 18.000 |  |
|  | Phiếu nhận định chăm sóc vết thương | Giấy For trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 5.000 |  |
|  | Phiếu nhận định điều dưỡng | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 4.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi – chăm sóc | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 3.500 |  |
|  | Phiếu theo dõi – chăm sóc (dành cho ngoại trú) | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 4 màu, 2 mặt | tờ | 3.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi - chăm sóc sản phụ khoa | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt, 2 màu | tờ | 1.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi catheter tĩnh mạch ngoại vi | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in màu xanh, 2 mặt | tờ | 25.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi chức năng sống | Giấy Ford trắng 80 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 4 màu, 2 mặt | tờ | 16.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi chức năng sống (sản khoa) | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt, 4 màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi tiêm ngừa | Giấy C300 gsm, A4 in 2 mặt 4 màu | tờ | 17.000 |  |
|  | Phiếu theo dõi truyền dịch | Giấy Ford trắng 70 gsm, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 36.000 |  |
|  | Phiếu tự TD điếu trị VLTL Ngoại trú | Giấy bìa thái xanh 180 gsm, A4 in 2 mặt đen | tờ | 1.300 |  |
|  | Phiếu tư vấn - giao dục sức khỏe cho người bệnh/ người nhà | Giấy Ford trắng 70gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 11.000 |  |
|  | Phiếu tư vấn giáo dục sức khỏe cho sản phụ/ người nhà | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4, in 2 mặt, 1 màu xanh | tờ | 3.000 |  |
|  | Phiếu tư vấn và lưu trữ kết quả CLS | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 2 mặt màu xanh | tờ | 28.000 |  |
|  | Phiếu xác nhận đồng ý XN HIV của khách hàng | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt màu xanh | tờ | 25.000 |  |
|  | Phiếu xét nghiệm tế bào | Giấy Ford trắng 70 gsm,độ trắng ≥ 90, A5 in 2 mặt màu xanh | tờ | 10.800 |  |
|  | Phiếu xét nghiệm trắng | Giấy Ford trắng 70 gsm, độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt màu xanh | tờ | 100.000 |  |
|  | Sổ bàn giao thuốc thường trực | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, may 200trang/c, A3 in 2 mặt màu đen | cuốn | 60 |  |
|  | Sổ biên bản hội chẩn | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, may 200trang/c, A4 in 2 mặt màu đen | cuốn | 42 |  |
|  | Sổ khám bệnh nhỏ | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, may 200trang/c, A4 in 2 mặt màu đen | cuốn | 119 |  |
|  | Sổ nội soi | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, may 200trang/c, A4 in 2 mặt màu đen | cuốn | 41 |  |
|  | Sổ phiếu lãnh thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, may 200trang/c, đục răng cưa giữa sổ, có đánh số trang, A4 in 1 màu đen | cuốn | 159 |  |
|  | Sổ phiếu lãnh thuốc thường | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa xanh 180 gsm, đục răng cưa đóng 200trang/c, nhảy số tự động (răng cưa đầu trang xé giống cuốn hóa đơn), A4 in 1 mặt màu đen | cuốn | 150 |  |
|  | Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em | - Sổ in 2 mặt, 4 màu, đóng lồng 2 kim. 82 trang cả bìa trong đó:  + Bìa sổ giấy Bristol 200 gsm (4 trang kt 15x20,5cm),  + Ruột sổ giấy ford 80 gsm độ trắng ≥ 90, 78 trang kt: 15x20,5 cm (70 trang kt: 15x20,5cm + 4 trang kt: A4) | cuốn | 6.000 |  |
|  | Sổ xuất - nhập viện | Giấy Ford trắng 70gsm độ trắng ≥ 90, bìa trắng láng 300 gsm, may 200trang/c, A3 in 2 mặt màu đen | cuốn | 80 |  |
|  | Tiêu đề tiếng việt | Giấy Ford trắng 80 gsm độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt 2 màu | tờ | 8.000 |  |
|  | Toa thuốc in | Giấy Ford trắng 70 gsm độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt màu xanh | tờ | 30.000 |  |
|  | Toa thuốc trắng | Giấy Ford trắng 70 gsm độ trắng ≥ 90, A5 in 1 mặt màu xanh | tờ | 2.000 |  |
|  | Bìa hồ sơ sức khỏe | Kích thước:  + Khổ đóng: (22x32)cm + Khổ mở: (44x32) cm - In offset 4 màu 2 mặt - Giấy Bristol 300gsm - Thành phẩm: + Cán màng mờ 1 mặt, bế cửa sổ mặt trước kích thước (18,7x3) cm, khoan 2 lỗ mặt sau, cấn giữa, gấp đôi | cái | 72.000 |  |
|  | Bìa hồ sơ khám sức khỏe CS2 (PK Quốc tế) | Kích thước:  + Khổ đóng: (22x32)cm + Khổ mở: (44x32) cm - In offset 4 màu 2 mặt - Giấy Bristol 300gsm - Thành phẩm: + Cán màng mờ 1 mặt, bế cửa sổ mặt trước kích thước (18,7x3) cm, khoan 2 lỗ mặt sau, cấn giữa, gấp đôi | cái | 6.000 |  |
|  | Bảng kiểm an toàn thủ thuật DSA. | Giấy Ford trắng 140gms, độ trắng ≥ 90, A4 in 1 mặt 4 màu | tờ | 3.000 |  |
|  | Phiếu Gây mê tim A3 | Giấy Ford trắng 70 gsm độ trắng ≥ 90, A3 in 1 mặt màu xanh | tờ | 800 |  |
|  | Hộp trà Tiêu độc | - Kích thước: 10.5 x 9.5 x 9.0 cm (DxRxC) - Giấy ivory 350 gsm - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng 1 mặt ngoài - Bế, dán thành phẩm, có miếng lót đáy giấy duplex 400gsm kt (9x10) cm | cái | 1.000 |  |
|  | Decal logo Bệnh viện | - Decal trong 40 micromet  - Cán màng bóng 17 micromet  - Kích thước decal logo (con nhãn): 6.2 x 1.7 cm  - In 4 màu 1 mặt  - Cắt thành phẩm: Kích thước A4, 40 decal logo (con nhãn)/ tờ A4. Bế demi từng decal logo (con nhãn) | con | 22.000 |  |
|  | Bao thư KSK (CS2) | - Kích thước bao thư (27x39) cm + nắp đứng 3 cm - In 01 mặt theo yêu cầu, 01 màu xanh - Giấy ford trắng định lượng 200gsm, độ trắng ≥ 90, cán màng trong mặt ngoài - Dán bế thành thẩm, mép dán 1,5cm | Cái | 17.000 |  |
|  | Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ (CS2) | - Kích thước: 30x42 (cm) - In 02 mặt, màu đen. - Giấy ford định lượng 180gsm, màu trắng  - Thành phẩm cấn đôi sản phẩm | Cái | 17.000 |  |
|  | Bản tin an toàn người bệnh | - Kích thước: (21x29,5)cm + Ruột: giấy Couche 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt. + Bìa: giấy Couche 300gsm, in offset 4 màu 2 mặt, Cán màng bóng 1 mặt ngoài. - Thành phẩm: đóng lồng 2 kim, 50 trang/ cuốn luôn bìa. | cuốn | 225 |  |
|  | Tập san cải tiến chất lượng | - Kích thước: (21x29,5)cm + Ruột: giấy Couche 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt. + Bìa: giấy Couche 300gsm, in offset 4 màu 2 mặt, Cán màng bóng 1 mặt ngoài. - Thành phẩm: đóng lồng 2 kim, 25 trang/ cuốn luôn bìa. | cuốn | 1.000 |  |

**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../ -BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Nhãn hiệu – ký hiệu** | **Nước sản xuất** | **Đvt** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |