|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: …..…./TB-BVNĐ2 | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày*…... *tháng*……*năm 2021* |

## **THÔNG BÁO**

###### Về việc mời chào giá

**Gói thầu “Cung cấp In ấn phẩm và mộc dấu các loại tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021”**

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Cung cấp In ấn phẩm và mộc dấu các loại tại Bệnh viện Nhi đồng 2 với các thông tin như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC HÀNG HÓA** | **ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **ĐVT** | **SỐ LƯỢNG** |
| 1. **IN ẤN PHẨM** | | | | | |
|  | Bảng kê chi phí khám,  chữa bệnh ngoại trú (Khoa) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 3.000 |
|  | Bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Bảng kiểm công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Bảng kiểm đánh giá tuân thủ phòng ngừa viêm phổi bệnh viện | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Bảng kiểm giám sát quy trình đặt và chăm sóc catheter trung tâm | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Bảng kiểm giám sát vệ sinh môi trường bệnh viện (tuần) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Bảng kiểm giám sát vệ sinh môi trường bệnh viện (tháng) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Bảng kiểm giao và nhận bệnh nhân mổ tim | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Bảng kiểm trước tiêm chủng đơn vị trẻ em - Khoa Sức Khỏe Trẻ Em | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Bảng theo dõi bệnh nhân chạy thận nhân tạo | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Bảng theo dõi bệnh nhân phòng cấp cứu | - Kích thước: 30 cm x 42 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Bao đựng kết quả đo điện não (EEG) | - Kích thước: 25 cm x 35 cm. - Giấy Ford vàng định lượng 110 gsm; in 1 màu xanh, bế dán. | Cái | 15.000 |
|  | Bao giấy Kraft (30 cm x 40 cm) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Giấy Kraft định lượng 70 gsm; bế dán. | Cái | 1.000 |
|  | Bao phim CT-Scan | - Kích thước: 41,5 cm x 57 cm. - Giấy Couche định lượng 180 gsm; in 4 màu 1 mặt, bế dán tành phẩm – đóng nút cột dây. | Cái | 15.000 |
|  | Bao phim MRI | - Kích thước: 41,5 cm x 57 cm. - Giấy Couche định lượng 180 gsm; in 4 màu 1 mặt, bế dán tành phẩm – đóng nút cột dây. | Cái | 15.000 |
|  | Bao phim nhỏ | - Kích thước: 23 cm x 27 cm. - Giấy Kraft định lượng 70 gsm; in đen 1 mặt, bế dán | Cái | 100.000 |
|  | Bao phim trung | - Kích thước: 27 cm x 37 cm. - Giấy Kraft định lượng 70 gsm; in đen 1 mặt, bế dán. | Cái | 50.000 |
|  | Bao thư Đảng Ủy Bệnh viện - khổ 12\*22 cm | - Kích thước: 12 cm x 22 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 1 màu xanh 1 mặt. | Cái | 1.000 |
|  | Bao thư Đảng Ủy Bệnh viện - khổ 18\*23 cm | - Kích thước: 18 cm x 23 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 1 màu xanh 1 mặt | Cái | 1.000 |
|  | Bao thư khổ lớn 4 màu | - Kích thước: 25 cm x 35 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt. | Cái | 5.000 |
|  | Bao thư khổ nhỏ 4 màu | - Kích thước: 12 cm x 22 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt. | Cái | 20.000 |
|  | Bao thư khổ trung 4 màu | - Kích thước: 18 cm x 23 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt. | Cái | 5.000 |
|  | Bệnh án mắt | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa hồng định lượng 110 gsm, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm in đen 2 mặt, đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 800 |
|  | Bệnh án ngoại | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol xanh dương định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt; ruột giấy Ford định lượng 60 gsm;, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang BA + 10 tờ gáy. | Bộ | 16.000 |
|  | Bệnh án nhi | - Kích thước: 23 cm x 31 cm.  - Bìa Bristol vàng định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt; ruột giấy Ford định lượng 60 gsm;, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang BA + 10 tờ gáy. | Bộ | 200.000 |
|  | Bệnh án phẫu thuật trong ngày | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol hồng định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 8.000 |
|  | Bệnh án phỏng | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol xanh lá định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 1.000 |
|  | Bệnh án răng hàm mặt | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol hồng định lượng 110 gsm, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 3.000 |
|  | Bệnh án sơ sinh | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol vàng định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 100.000 |
|  | Bệnh án Tai Mũi Họng | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol hồng định lượng 110 gsm, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 3.000 |
|  | Biên bản họp tư vấn giữa khoa và thân nhân bệnh nhi | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 90.000 |
|  | Biên bản hội chẩn sử dụng thuốc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Biên bản kiểm thảo tử vong | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Bộ wise A, B, IV | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in đen 2 mặt. | Bộ | 1.500 |
|  | Cách ly vi khuẩn đa kháng (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
|  | Danh thiếp các loại | - Kích thước: 5,5 cm x 9 cm.  - Couche định lượng 300 gsm, in 4 màu 2 mặt, 1 hộp 100 cái. | Hộp | 100 |
|  | Decal hướng dẫn sử dụng thuốc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 40.000 |
|  | Decal PƯHH dương tính | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Decal - in màu đỏ 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 1.000 |
|  | Decal phiếu truyền dịch (40 tem) | - Kích thước: 40 mm x 70 mm  - Kích thước: 30 cm x 42 cm  - Decal - in màu đỏ 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 30.000 |
|  | Decal phiếu truyền thuốc (64 tem) | - Kích thước: 25 mm x 70 mm.  - Kích thước: 30 cm x 42 cm.  - Decal - in màu xanh 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 30.000 |
|  | Đơn thuốc (cuốn) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Carbonless trắng đầu, hồng cuối; in đen 2 mặt, bắt cuốn 2 liên, 50 bộ/ cuốn dán blốc. | Cuốn | 3.000 |
|  | Đơn thuốc (tờ) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 70.000 |
|  | Giám sát dịch (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
|  | Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Giấy chuyển tuyến | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Giấy đăng ký thông tin cấp giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội - Khoa khám bệnh | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt | Tờ | 20.000 |
|  | Giấy ra viện | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 120 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 300.000 |
|  | Giấy tự nguyện đăng ký giường dịch vụ | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Giấy tự nguyện đồng ý mổ trong ngày | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Hồ sơ bệnh án ngoại trú | - Kích thước: 23 cm x 31 cm. - Bìa Bristol hồng định lượng 170 gsm, cán OPP bóng 1 mặt, ruột giấy Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, bắt cuốn đóng lồng 2 kim, 4 trang bìa + 4 trang bệnh án + 10 tờ gáy. | Bộ | 8.000 |
|  | Kết quả đánh giá phát triển của trẻ 13-47 tháng | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 8.000 |
|  | Lời dặn bệnh nhân và gia đình theo dõi chấn thương đầu | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Năm thời điểm rửa tay (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
|  | Nhãn dung dịch sát khuẩn Cồn 70 độ | - Kích thước: 5,5 cm x 8,5 cm. - Ford định lượng 60 gsm; in 1 màu xanh. | Cái | 20.000 |
|  | Nhãn nước muối 9% | - Kích thước: 5,5 cm x 8,5 cm. - Ford định lượng 60 gsm; in 1 màu xanh. | Cái | 100.000 |
|  | Phiếu – sổ lọc bệnh cấp cứu | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt.  - Bế răng cưa, đóng kim 100 trang/cuốn | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu bộ bộc lộ tĩnh mạch | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu bộ khai khí quản | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu bộ khâu vết thương | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu bộ tiểu phẫu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu cấp cứu nội ngoại nhi A3 | - Kích thước: 30 cm x 42 cm. - Ford định lượng 70 gsm; in xanh 1 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Phiếu chăm sóc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 200.000 |
|  | Phiếu chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford xanh lá định lượng 80 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu chỉ định chụp CT – Scan | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford vàng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu chỉ định xét nghiệm sinh hóa (khí máu - điện di - nước tiểu - dịch) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford xanh định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 700.000 |
|  | Phiếu chỉ định xét nghiệm sinh hóa máu (CRPhs) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford xanh định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 200.000 |
|  | Phiếu chụp X Quang số hóa | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 80.000 |
|  | Phiếu chụp X Quang tại giường | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu duyệt thuốc | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 15.000 |
|  | Phiếu dự trù máu và chế phẩm A5 | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Carbonless trắng đầu, hồng cuối; in đen 2 mặt, bắt cuốn 2 liên, 50 bộ/ cuốn dán blốc. | Cuốn | 2000 |
|  | Phiếu đề xuất | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 600 |
|  | Phiếu điện tim | - Kích thước: 30 cm x 42 cm. - Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt. | Tờ | 6.000 |
|  | Phiếu điều tra nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Phiếu gây mê hồi sức | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 100.000 |
|  | Phiếu ghi nhận BHYT | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu giám sát tuân thủ vệ sinh tay | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 1.000 |
|  | Phiếu giao dụng cụ cần khử (CNK) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 8.000 |
|  | Phiếu hẹn phẫu thuật trong ngày | - Kích thước: 15 cm x 21 cm.  - Ford định lượng 120 gsm, in 4 màu 2 mặt. | Tờ | 8.000 |
|  | Phiếu hẹn trả kết quả xét nghiệm | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 8.000 |
|  | Phiếu kế hoạch chăm sóc - theo dõi điều dưỡng A4 | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 400.000 |
|  | Phiếu kết quả kháng sinh đồ | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu kết quả kháng sinh đồ (Streptococcus) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu kiểm tra trước khi chụp cộng hưởng từ (MRI) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford hồng định lượng 80 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 9.000 |
|  | Phiếu kiểm y dụng cụ phòng mổ | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Phiếu khám chuyên khoa | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Phiếu khám chữa bệnh theo yêu cầu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1  mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu khám răng miệng | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 3.000 |
|  | Phiếu khám tiền mê | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 100.000 |
|  | Phiếu khí dung | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 2.000 |
|  | Phiếu lãnh tiền hội chẩn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, bế răng cưa, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 200 |
|  | Phiếu lãnh thuốc khoa Dược | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 800 |
|  | Phiếu lãnh vật tư | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 500 |
|  | Phiếu mổ báo khẩn | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu mượn hồ sơ | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford hồng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu nội dung giáo dục sức khỏe cho thân nhân bệnh nhân | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 300.000 |
|  | Phiếu siêu âm | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 70.000 |
|  | Phiếu siêu âm tại giường | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu siêu âm tim tại giường | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 40.000 |
|  | Phiếu tạm ứng | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu tập vật lý trị liệu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 6.000 |
|  | Phiếu tiến trình sinh học phân tử | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 1.500 |
|  | Phiếu tiến trình xét nghiệm vi sinh | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 70.000 |
|  | Phiếu TK VTYT tiêu hao (3 ca-nội ngoại) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Phiếu tóm tắt bệnh án | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu tham khảo bệnh nhân trước khi gây mê - giải phẫu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 40.000 |
|  | Phiếu thẩm phân phúc mạc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu theo dõi bé | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Phiếu theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết của điều dưỡng | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu theo dõi chức năng sống | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 150.000 |
|  | Phiếu theo dõi dịch cao phân tử - Khoa hồi sức tim | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu theo dõi hồi sức nội ngoại A2 | - Kích thước: 39 cm x 54 cm. - Ford định lượng 70 gsm; in xanh 1 mặt | Tờ | 80.000 |
|  | Phiếu theo dõi hồi sức tim hở | - Kích thước: 39 cm x 54 cm. - Ford định lượng 70 gsm; in xanh lá 1 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Phiếu theo dõi lượng nước xuất nhập (hồ sơ tim) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Ford định lượng 70 gsm; in xanh lá 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu theo dõi quy trình hấp | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu theo dõi truyền dịch | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt | Tờ | 200.000 |
|  | Phiếu theo dõi và chăm sóc sơ sinh A3 | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Ford định lượng 60 gsm; in xanh 1 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Phiếu thống kê xét nghiệm – siêu âm – X quang (phòng khám chất lượng cao) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 90.000 |
|  | Phiếu thủ thuật (phòng mổ) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Phiếu thực hiện công khai thuốc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt.. | Tờ | 100.000 |
|  | Phiếu thực hiện thuốc | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Phiếu vật lý trị liệu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm đông máu | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford hồng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 45.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm huyết học | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đỏ cờ 1 mặt. | Tờ | 150.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm huyết học (nhóm máu) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đỏ sen 1 mặt. | Tờ | 30.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm sinh học phân tử | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford vàng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm tủy đồ | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford hồng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm trắng | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 150.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm vi sinh | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford vàng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 80.000 |
|  | Phiếu xét nghiệm vi sinh (huyết thanh/ miễn dịch) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford vàng định lượng 80 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu yêu cầu cung cấp máu và chế phẩm | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 20.000 |
|  | Phiếu yêu cầu đo điện tim (ECG) | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 10.000 |
|  | Phiếu yêu cầu pha chế dịch truyền nuôi ăn tĩnh mạch | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Rửa tay thường quy (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 1.000 |
|  | Sổ bàn giao dụng cụ thường trực | - Kích thước: 21 cm x 30 cm.  - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 150 |
|  | Sổ bàn giao thuốc thường trực | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 200 |
|  | Sổ báo cáo công tác tháng | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 50 |
|  | Sổ biên bản hội chẩn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 500 |
|  | Sổ biên bản kiểm điểm tử vong | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ bổ sung thuốc trực | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 200 |
|  | Sổ cấp giấy báo tử | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 80 gsm; in đen 1 mặt, bế răng cưa, đóng kim 50 trang/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ cấp phát chế phẩm máu | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 100 |
|  | Sổ chuyển viện | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 250 |
|  | Sổ dự trù chế phẩm máu | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 200 |
|  | Sổ điều trị bệnh mãn tính | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa giấy Bristol định lượng 210 gsm, in 1 màu 1 mặt. - Ruột 20 trang: Ford định lượng 70 gsm (in 1 màu 2 mặt). | Cuốn | 12.000 |
|  | Sổ gửi hấp dụng cụ | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 100 |
|  | Sổ gửi mẫu xét nghiệm | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 100 |
|  | Sổ giao ban | * - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 250 |
|  | Sổ giao và nhận bệnh phẩm | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 100 |
|  | Sổ hỗ trợ quỹ bệnh nhân | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Ford định lượng 250 gsm, ruột Ford định lượng 250 gsm; in màu 1 mặt, đóng số nhảy, bế răng cưa, đóng gáy lò xo nhựa 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 200 |
|  | Sổ kiểm tra | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 100 |
|  | Sổ khám bệnh | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa giấy Bristol định lượng 210 gsm, in 4 màu mặt trước và sau. - Ruột 60 trang: Ford định lượng 80 gsm (in 2 trang 4 màu, 58 trang 1 màu 2 mặt). | Cuốn | 700.000 |
|  | Sổ khám bệnh Bảo hiểm y tế | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa giấy Bristol định lượng 210 gsm, in 4 màu mặt trước và sau. - Ruột 12 trang: Ford định lượng 70 gsm; 8 bộ toa thuốc Carbonless 2 liên (in chữ 1 màu đen). | Cuốn | 12.000 |
|  | Sổ khám bệnh điều trị ngoại trú đơn vị tim mạch kỹ thuật cao | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa giấy Bristol định lượng 210 gsm, in 4 màu mặt trước và sau. - Ruột 32 trang: Ford định lượng 70 gsm (in 1 trang 4 màu, 31 trang 1 màu 2 mặt). | Cuốn | 3.000 |
|  | Sổ liên hệ lâm sàng khoa vi sinh | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 10 |
|  | Sổ lý lịch máy/ thiết bị | - Kích thước: 15 cm x 21 cm.  - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 500 |
|  | Sổ nhân viên trực cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 15 |
|  | Sổ nhập viện | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ nhóm máu | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 30 |
|  | Sổ nhóm máu cho kho hồ sơ | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kẹp 100 tờ/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ phản ứng hòa hợp | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kẹp 100 tờ/ cuốn. | Cuốn | 30 |
|  | Sổ phẫu thuật (phòng mổ) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ quản lý vật tư y tế tiêu hao | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 200 |
|  | Sổ sai sót chuyên môn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 30 |
|  | Sổ sinh hoạt hoạt động người bệnh | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 80 |
|  | Sổ sử dụng vật tư y tế tiêu hao | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 500 |
|  | Sổ theo dõi tai biến và bảo hộ lao động | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ theo dõi xuất - nhập thuốc gây nghiện cho khoa Dược | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ theo dõi xuất - nhập thuốc hướng tâm thần cho khoa Dược | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 20 |
|  | Sổ thủ thuật | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 100 |
|  | Sổ thuốc cản quang và vật tư y tế tiêu hao | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 30 |
|  | Sổ thực hiện thuốc | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 60 |
|  | Sổ trao đổi dụng cụ | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 100 |
|  | Sổ trao đổi dụng cụ với các khoa lâm sàng cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn | Cuốn | 80 |
|  | Sổ xét nghiệm | - Kích thước: 21cm x 30cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 110 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 200 trang/ cuốn. | Cuốn | 50 |
|  | Sổ xét nghiệm HIV phòng huyết thanh-Elisa | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng đường ruột (cấy phân) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng đường ruột (HP phân) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng đường ruột (soi phân) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 15 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng nuôi cấy vi khuẩn (SD - O - M - NT - CM) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng nuôi cấy vi khuẩn (soi - HHT - HHD - DVT - LCR) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 20 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng sinh học phân tử (E-C-L) | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, may 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 10 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng tế bào (nhuộm soi Z-N) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 10 |
|  | Sổ xét nghiệm phòng tế bào (WIDAL) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 10 |
|  | Sổ xét nghiệm viêm gan – sốt xuất huyết | - Kích thước: 30 cm x 40 cm. - Bìa Bristol xanh định lượng 160 gsm, ruột Ford định lượng 60 gsm; in đen 2 mặt, đóng kim 100 trang/ cuốn. | Cuốn | 10 |
|  | Tem bệnh phẩm giải phẫu bệnh A4 | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 1.000 |
|  | Tem dán (cần thận trọng) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 5.000 |
|  | Tem dán (khi sốt) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 2.500 |
|  | Tem dán (pha 1 gói vào) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 2.500 |
|  | Tem dán (sau ăn) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 2.500 |
|  | Tem dán (tối nhai 1 viên) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 5.000 |
|  | Tem dán trước khi ăn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Decal – in đen 1 mặt, bế thành phẩm. | Tờ | 2.500 |
|  | Tờ đánh giá diện tích phỏng | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 4.000 |
|  | Tờ điều trị | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 600.000 |
|  | Tờ khai y tế | - Kích thước: 15 cm x 21 cm.  - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 300.000 |
|  | Tờ theo dõi gãy xương | - Kích thước: 15 cm x 21 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt | Tờ | 3.000 |
|  | Túi đựng thuốc | - Kích thước: 7,5 cm x 11 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in 1 màu xanh, bế dán. | Cái | 60.000 |
|  | Túi giấy đựng quà cho khoa phẫu thuật trong ngày | - Kích thước: 24 cm x 30 cm x 5 cm. - Bristol định lượng 250 gsm; in 4 màu cán màng – Đóng nút cột dây | Cái | 20.000 |
|  | Túi giấy đựng thuốc cho phòng khám dịch vụ chất lượng cao | - Kích thước: 16 cm x 22 cm x 5 cm. - Giấy Duplex định lượng 230gsm; in 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm - đóng nút cột dây. | Cái | 800.000 |
|  | Thẻ hẹn điều trị ngoại trú | - Kích thước: 15 cm x 10 cm. - Bristol hồng định lượng 170 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Thẻ kho | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 2 mặt. | Tờ | 5.000 |
|  | Thẻ nuôi bệnh | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 120 gsm, in 4 màu 2 mặt. | Cái | 200.000 |
|  | Trích biên bản hội chẩn | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 60 gsm, in đen 1 mặt. | Tờ | 50.000 |
|  | Xử lý dụng cụ tái sử dụng (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
|  | Xử lý đồ vải (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
|  | Xử lý khi bị phơi nhiễm máu dịch tiết (in màu + ép plastic) | - Kích thước: 21 cm x 30 cm. - Ford định lượng 70 gsm, in 4 màu 1 mặt.  - Ép plastic | Tờ | 500 |
| 1. **MỘC CÁC LOẠI** | | | | | |
| 1 | Mộc BHYT các loại | - Kích thước: 4,6 cm x 1,5 cm. - Mộc hiệu Shiny S843. | Cái | 20 |
| 2 | Mộc cấp cứu | - Kích thước: 5,7 cm x 2,1 cm. - Mộc hiệu Shiny S844. | Cái | 5 |
| 3 | Mộc đã giao thuốc/ kiểm tra | - Kích thước: 3,8 cm x 1,2 cm. - Mộc hiệu Shiny S842. | Cái | 100 |
| 4 | Mộc hạn dùng | - Kích thước: 7,4 cm x 3,7 cm. - Mộc hiệu Shiny S830. | Cái | 10 |
| 5 | Mộc lọc bệnh | - Kích thước: 7,4 cm x 3,7 cm. - Mộc hiệu Shiny S830. | Cái | 20 |
| 6 | Mộc nhận bệnh | - Kích thước: 7,4 cm x 3,7 cm. - Mộc hiệu Shiny S830. | Cái | 20 |
| 7 | Mộc nhóm máu | - Kích thước: 3,8 cm x 1,2 cm. - Mộc hiệu Shiny S842. | Cái | 50 |
| 8 | Mộc tên bác sĩ/ nhân viên | - Kích thước: 3,8 cm x 1,2 cm. - Mộc hiệu Shiny S842. | Cái | 100 |
| 9 | Mộc tên khoa/ phòng | - Kích thước: 3,8 cm x 1,2 cm. - Mộc hiệu Shiny S842. | Cái | 50 |
| 10 | Mộc xét nghiệm các loại | - Kích thước: 4,6 cm x 1,5 cm. - Mộc hiệu Shiny S843. | Cái | 10 |
| 11 | Mộc xoay ngày/ tháng/ năm | - Kích thước: 2,6 cm x 4 cm. - Mộc hiệu Shiny PET-400. | Cái | 20 |

Kính mời các đơn vị/ nhà Cung cấp In ấn phẩm và mộc dấu các loại tại Bệnh viện Nhi đồng 2 gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Cổng số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

**Hồ sơ chào giá gồm:**

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá *(có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa)*;

- Bảng báo giá mặt hàng In ấn phẩm và mộc dấu các loại, nêu rõ chi tiết thông số đặc tính kỹ thuật , xuất xứ và nhãn hiệu.

**Hình thức nộp:** Hồ sơ chào giá đến Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2 kèm file scan gửi đến địa chỉ email: nguyenminhthuytrang110@gmail.com.

**Địa diểm nộp:** Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Cổng số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Thông tin liên hệ: 028.38295723 – 220 (Phòng Hành chính Quản trị).

**Hạn nộp Hồ sơ chào giá:** ngày ……/……/2021 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

* Nhà thầu;

- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)

**Trịnh Hữu Tùng**