**PHỤ LỤC 1 YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTYT ngày /6/2022 về việc đề nghị báo giá dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị Xét nghiệm)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên trang thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Số seri** | **Model** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy rửa ELISA Bio - Rad | Chiếc | 01 | EC8B218207 |  |  |
| 2 | Bộ phân tích ELISA Bio Rad680 | Chiếc | 01 | 19660 |  |  |
| 3 | Máy ủ IPS Sanofi | Chiếc | 01 | 99119846 |  |  |
| 4 | Tủ lạnh Panasonic MDF-334-PF | Chiếc | 01 | 14010018 | MDF-U334-PF |  |
| 5 | Tủ lạnh HYC - 360 | Chiếc | 01 |  | HYC-360 |  |
| 6 | Tủ lạnh MPR 721 | Chiếc | 01 | 18110719 | MPR-721-PB |  |
| 7 | Tủ ATSH Telstar | Chiếc | 01 | 15457 | BIO-II-A |  |
| 8 | Tủ ATSH ESCO | Chiếc | 01 | 2021-169051 | AC2-4S8-NS |  |
| 9 | Tủ ATSH Nuve MN090 | Chiếc | 01 | 8698863111388 | MN090 |  |
| 10 | Tủ lạnh Panasonic | Chiếc | 01 | 12050013 | MBR-305GR-PE |  |
| 11 | Pipetman 10-100µl | Chiếc | 03 |  |  |  |
| 12 | Pipetman 50-200µl | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 13 | Pipetman 5-50µl | Chiếc | 02 |  |  |  |
| 14 | Pipetman 100-1000µl | Chiếc | 02 |  |  |  |
| 15 | Nhiệt kế | Chiếc | 01 |  |  |  |

**PHỤ LỤC 2 MẪU BẢNG CHÀO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTYT ngày /6/2022 về việc đề nghị báo giá dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị Xét nghiệm)

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày:….

Số báo giá:..

Điện thoại:…………….

Người lập:……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên hàng hóa | Số hiệu | Số Seri | Thông số và điểm  hiệu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng:…………. | | | | | | | |  |

***Bằng chữ:……………***

**Ghi chú:**

1. Giá chào: đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển, xếp dỡ tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan.
2. Thời gian thực hiện:………. Kể từ khi có xác nhận đặt hàng
3. Hiệu lực báo giá:………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện Công ty** |
|  | Họ và tên người báo giá |