**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 613/KSBT-DVTYT ngày 21/9/2022 về việc đề nghị báo giá ngoại kiểm nước )

| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên Thương mại hoặc tương đương** | **Đơn vị**  **tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phụ kiện AAS 7000 | PCB assy, AA-MX power | Chiếc | 1 |  |
|  | Thiết bị đo clo dư hiện trường |  | Chiếc | 1 |  |
|  | Màng lọc KT 0,45µm |  | Hộp | 10 |  |
|  | Màng lọc 0,2µm |  | Hộp | 10 |  |
|  | Đĩa Petri thủy tinh 90x15mm |  | Chiếc | 300 |  |
|  | Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm |  | Chiếc | 2000 |  |
|  | Ống thủy tinh 18 |  | Chiếc | 300 |  |
|  | Bình cầu 250ml đáy bằng |  | Chiếc | 20 |  |
|  | Bình cầu 500ml đáy bằng |  | Chiếc | 30 |  |
|  | Chai thủy tinh loại 500ml |  | Chai | 100 |  |
|  | Túi dập mẫu thực phẩm có lọc |  | Túi/500 chiếc | 1 |  |
|  | Bình tia nước cất 500mL bằng nhựa |  | Cái | 5 |  |
|  | Bình định mức 500mL |  | Cái | 5 |  |
|  | Pipet bầu 1mL |  | Cái | 10 |  |
|  | Pipet man (Micropipet) 200 µL |  | Cái | 1 |  |
|  | Cốc mỏ 100mL |  | Cái | 50 |  |
|  | Bình định mức 50mL |  | Cái | 20 |  |
|  | Bình định mức 100mL |  | Cái | 10 |  |
|  | Pipet man (Micropipet) 1mL |  | Cái | 1 |  |
|  | ống phủ Graphit tube (Pyc) |  | Cái | 2 |  |
|  | ống đựng mẫu | Sample cup, MS-20 WH (2ml cup Polypropylene) | Túi | 1 |  |
|  | cuvet thạch anh | 10mm Quartz cell with PTFE lid, matched pair - | cái | 7 |  |
|  | Bếp điện đôi |  | cái | 1 |  |
|  | Thạch CCA |  | Hộp | 2 |  |
|  | Glycerol |  | Lit | 1 |  |
|  | Paraffin |  | Lọ | 1 |  |
|  | Chỉ thị sinh học quá trình tiệt trùng | Steril test BATE6 selfcontained | Hộp | 1 |  |
|  | Cồn 90 độ |  | Lít | 60 |  |
|  | Giấy đo PH(đo pH từ 1-14) |  | Cuộn | 5 |  |
|  | Chuẩn Cu |  | Chai | 1 |  |
|  | Chuẩn Zn |  | Chai | 1 |  |
|  | Chuẩn Pb |  | Chai | 1 |  |
|  | Chuẩn Bromodichloromethane |  | Lọ | 1 |  |
|  | Chuẩn Bromoform |  | Lọ | 1 |  |
|  | Chuẩn Chloroform |  | Lọ | 1 |  |
|  | Chuẩn Dibromochloromethane |  | Lọ | 1 |  |
|  | Chuẩn Propanil |  | Lọ | 1 |  |
|  | Fe(CN)5NO)Na2.2H2O |  | Lọ | 2 |  |
|  | Na2HPO4 |  | Lọ | 1 |  |
|  | KIO3 |  | Lọ | 1 |  |
|  | CH3COONa |  | Lọ | 1 |  |
|  | Cồn tuyệt đối (Ethanol) |  | Chai | 2 |  |
|  | Cồn tuyệt đối (Ethanol) |  | Chai | 3 |  |
|  | Enterobacter aerogenes ATCC 13048 |  | Que | 1 |  |
|  | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | Que | 1 |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 |  | Que | 1 |  |

**MẪU BẢNG CHÀO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTYT ngày /9/2022 về việc đề nghị báo giá hóa chất ngoại kiểm nước)

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 | Tên thương mại (nếu có) | Hãng, nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Phân nhóm TTBYT theo TT 14/2020-TT-BYT |
| 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 giao hàng:………. Kể từ khi có xác nhận đặt hàng
3. Hiệu lực báo giá:………..

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