|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |
| Số: 341/TB-TTKN  V/v yêu cầu báo giá vật tư linh kiện,  thiết bị (lần 2) |  |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

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

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết tắt: Trung tâm) đã đăng thông báo số 220/TB-TTKN ngày 27/6/2024 về việc chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện, thiết bị, chất chuẩn. Đến hết ngày 08/7/2024, Trung tâm chỉ nhận được 01 báo giá của đơn vị chào giá.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để Trung tâm có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin nhận báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ.

- Số điện thoại: 02923 831030

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: số 399/9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều,

thành phố Cần Thơ.

- Nhận qua đường bưu điện.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 30/8/2024 đến hết 16h30 ngày 11/9/2024.**

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

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đảm bảo có giá trị ít nhất 180 ngày kể từ ngày 30/8/2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục vật tư linh kiện, thiết bị: Theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ, số 399/9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Các thông tin khác:

- Các báo giá cần có đầy đủ thông tin: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, mã số thuế, người báo giá, số điện thoại liên hệ, có chữ ký của người đại diện, đóng dấu của nhà cung cấp.

- Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan (nếu có).

- Cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực của công ty: Giấy phép kinh doanh, các giấy chứng nhận ISO (năng lực công ty), các giấy chứng nhận đã qua đào tạo của kỹ thuật viên thực hiện lắp đặt vật tư linh kiện, thiết bị. Các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan được đánh dấu rõ ràng.

- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, hạn dùng, đơn vị tính, giá cả, mã số của từng loại mặt hàng (nếu có), tình trạng hàng hóa (có sẳn, đặt hàng .…), nhà cung cấp cam kết về chất lượng sản phẩm của mình cung cấp.

Các nhà cung cấp vui lòng gửi báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

4. Các báo giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng kính chào./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Ban Giám đốc, các PTP;  - Phòng HCQT-TCCB (Trang web);  - Lưu VT. | **GIÁM ĐỐC** |

**Nguyễn Ngọc Liên Phương**

|  |  |
| --- | --- |
| **Phụ lục 3**  SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  |
| **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM**  **THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM** |  |
|  |  |

**DANH MỤC VẬT TƯ LINH KIỆN**

*(Đính kèm Yêu cầu báo giá số /TB-TTKN ngày tháng năm 2024*

*của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ)*

| **STT** | **Tên hàng** | **Quy cách đóng gói** | **Số lượng** | **Tính năng kỹ thuật** | **Nguồn gốc/**  **Xuất xứ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn DAD (D2 lamp) cho máy HPLC | Cái | 01 | 1000 h/6 months  (890 – 2430) | Nhóm G8 |
| 2 | Đèn DAD (D2 lamp) cho máy HPLC | Cái | 01 | 1000 h/6 months  (890 – 2430) | Nhóm G8 |
| 3 | Giỏ quay máy độ hòa tan (06 cái/ bộ) | Bộ | 01 | - Loại 40 mesh  - Đáy giỏ quay:  + Đường kính trong: 20,2mm ± 1,0mm  + Đường kính ngoài: 25,0mm ± 3,0mm  - Chiều cao:  + Screen: 37,0mm ± 3,0mm  + Open screen: 27,0mm ± 1,0mm | Khối Châu Á hoặc  tương đương |
| 4 | Cốc độ hòa tan (06 cái/ bộ) | Bộ | 01 | - Thủy tinh Borosilicate màu trắng 1000ml  - Đường kính: 104 ± 1,0mm  - Chiều cao: 165,5 ± 1,0mm | Khối Châu Á hoặc  tương đương |
| 5 | Cối và chày mã não  (Agate mortar and pestle) | Bộ | 01 | Size 60mm | Khối Châu Á hoặc  tương đương |

**\* Ghi chú:**

1. Hàng hóa phải tương thích Máy HPLC:

- STT1, model: L2000, hãng sản xuất: Hitachi - Nhật

- STT2, model: PM L1000, hãng sản xuất: Hitachi - Nhật

2. Hàng hóa phải tương thích Máy đo độ hòa tan:

- STT3, model: EDT-08LX, hãng sản xuất: ELECTROLAB - India

- STT4, model: EDT-08LX, hãng sản xuất: ELECTROLAB - India

|  |
| --- |
| **Phụ lục 4**  SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ |
| **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM**  **THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM** |
|  |

**DANH MỤC THIẾT BỊ**

*(Đính kèm Yêu cầu báo giá số /TB-TTKN ngày tháng năm 2024*

*của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ)*

| **Stt** | **Tên hàng** | **Quy cách đóng gói** | **Số lượng** | **Tính năng kỹ thuật** | **Nguồn gốc/**  **Xuất xứ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ mát | Cái | 01 | * Dùng để bảo quản môi trường vi sinh * - Tủ mát đứng; 1 ngăn mát -2 cánh mở trên dưới; inverter,   dung tích tổng 250 lít;  dung tích sử dụng 200 lít;  nhiệt độ lạnh: 0-10oC;  kích thước 53,5cmx54cmx 177,5cm  (rộng x sâu x cao) | Khối Châu Á hoặc  tương đương |

|  |
| --- |
| **Phụ lục 3**  **TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:……………………………**  **ĐỊA CHỈ:…………………………………………….**  **SỐ ĐIỆN THOẠI:…………………………………...**  **MÃ SỐ THUẾ:………………….…………………...** |

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ, chúng tôi báo giá cho các vật tư linh kiện và dụng cụ như sau:

1. Báo giá vật tư linh kiện cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Stt theo danh mục yêu cầu báo giá** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tính năng kỹ thuật** | **Nguồn gốc/ Xuất xứ** | **Đơn giá**  **đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí (VNĐ)** | | **Thành tiền (VNĐ)** | **Tình trạng hàng hóa** | | **Bảo hành**  *(có hoặc không, ghi rõ thời gian***)** |
| **Đơn giá trước thuế** | **Thuế VAT** | **Có sẵn** | **Đặt hàng**  *(ghi rõ thời gian***)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu trong vòng **180 ngày,** kể từ ngày ……..tháng …….. năm 2024đến ngày………………..

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các tài sản nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày………tháng………năm 2024

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT**

*(Ký tên và đóng dấu)*

|  |
| --- |
| **Phụ lục 4**  **TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:……………………………**  **ĐỊA CHỈ:…………………………………………….**  **SỐ ĐIỆN THOẠI:…………………………………...**  **MÃ SỐ THUẾ:………………….…………………...** |

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ, chúng tôi báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá thiết bị cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Stt theo danh mục yêu cầu báo giá** | **Tên danh mục yêu cầu báo giá** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Năm sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tính năng kỹ thuật** | **Nguồn gốc/ Xuất xứ** | **Đơn giá**  **đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí (VNĐ)** | | **Thành tiền (VNĐ)** | **Tình trạng**  **hàng hóa** | | **Bảo hành**  *(có hoặc không, ghi rõ thời gian***)** |
| **Đơn giá trước thuế** | **Thuế VAT** | **Có sẵn** | **Đặt hàng**  *(ghi rõ thời gian***)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu trong vòng **180 ngày,** kể từ ngày ……..tháng …….. năm 2024đến ngày………………..

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các tài sản nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày………tháng………năm 2024

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT**

*(Ký tên và đóng dấu)*

|  |
| --- |
|  |