**BẢNG GIÁ CHÀO CỦA DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ**

*(áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền (Cột 4x5)** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  |  | Theo yêu |  |  |  | M1 |
| **Bảo trì hệ thống khí y tế** | cầu tại  Mục 3 | Hệ thống | 1 |  |
|  | Chương IV |  |  |  |
|  | **Tổng cộng giá chào đã bao gồm dự phòng, thuế, phí, lệ phí (nếu có)**  *(kết chuyển sang Bảng tổng hợp giá chào)* | | | | | **M=M1** |

**BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA**

*(áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** (4x5) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4 ) | (5) | (6) |
| **I** | **Linh kiện dự trù thay**  **thế cho hệ thống khí y tế** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Hệ thống cung cấp khí**  **nén y tế Khu Phòng Khám** | Theo mô tả tại Mục 2 Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu |  |  |  |  |
| 1.1 | Bộ linh kiện bảo trì hằng năm hoặc 2000 giờ hoạt động cho máy nén khí 58K1 gồm có:   * Lọc khí đầu vào máy nén * Nhớt chuyên dùng cho máy | Bộ | 2 |  | A1 |
| 1.2 | Bộ linh kiện bảo trì 4000 giờ hoạt động cho máy  nén khí 58K1 | Bộ | 2 |  | A2 |
| 1.3 | Van điện từ xả giảm tải đầu nén thay thế mỗi hai  năm sử dụng | Cái | 2 |  | A3 |
| 1.4 | Bộ linh kiện bảo trì hằng năm bộ sấy lọc khí SEC3AH AD480 gồm  có:   * Lõi lọc PF 072 * Lõi lọc SUB 072 * Phao xả nước tự động của lọc PF, SUB * Bộ giảm thanh | Bộ | 2 |  | A4 |
| 1.5 | Bộ linh kiện bảo trì hai năm bộ sấy lọc khí SEC3AH AD480 gồm  có:   * Van NO V1/V3 * Van NC R2/R4 * Lõi van C1/C2 | Bộ | 2 |  | A5 |
| 1.6 | Lõi lọc cuối nguồn SUB 072 cho bộ SEC3AH  AD480 | Cái | 2 |  | A6 |
| 1.7 | Linh kiện bảo trì ba năm  cho bộ lọc và điều áp |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị**  **tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** (4x5) |
|  | cuối nguồn DCMP 162s |  |  |  |  |  |
|  | - Linh kiện bảo trì định kỳ 3 năm cho điều áp  cuối nguồn BP500 | Cái | 2 |  | A7 |
|  | - Lõi lọc CHA217 | Cái | 2 |  | A8 |
|  | - Lõi lọc PAR217 | Cái | 2 |  | A9 |
|  | - Lõi lọc MC145 | Cái | 2 |  | A10 |
| **2** | **Hệ thống điều áp khu vực và ngõ ra** |  |  |  |  |
| 2.1 | Bộ linh kiện bảo trì 2 năm cho điều áp thứ cấp  UD (kít UD - hộp/10 bộ) | Hộp | 1 |  | A11 |
| 2.2 | Ruột khẩu Oxy, Air 4bar  (gói/10 cái) | Gói | 10 |  | A12 |
| 2.3 | Ruột khẩu hút (gói/10  cái) | Gói | 5 |  | A13 |
| **3** | **Hệ thống hút trung tâm khu Phòng Mổ** |  |  |  |  |
| 3.1 | Lõi lọc vi sinh cho bộ  lọc FD640 DP |  | Cái | 2 |  | A14 |
| 3.2 | Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E300.R hoạt động   * Nhớt chuyên dùng cho máy * Bộ gioăng đệm kín * Bộ lọc nhớt * Lõi bộ tách nhớt * Van đầu hút * Lọc bộ giảm tải đầu hút |  | Bộ | 2 |  | A15 |
| 3.3 | Nhớt chuyên dùng cho  máy hút Evisa can 5 lít |  | Can | 2 |  | A16 |
| **4** | **Hệ thống hút trung tâm khu B12, B13, B14** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E100 hoạt động gồm có:   * Nhớt chuyên dùng cho máy * Bộ gioăng đệm kín * Bộ lọc nhớt * Lõi bộ tách nhớt * Van đầu hút * Lọc bộ giảm tải đầu hút |  | Bộ | 6 |  | A17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị**  **tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** (4x5) |
| 4.2 | Nhớt chuyên dùng cho  máy hút Evisa can 5 lít |  | Can | 1 |  | A18 |
| **5** | **Hệ thống hút trung tâm Khoa Nhiễm** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Lõi lọc vi sinh cho bộ  lọc FD260 DP |  | Cái | 2 |  | A19 |
| 5.2 | Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E65.3 hoạt động   * Nhớt chuyên dùng cho máy * Bộ gioăng đệm kín * Bộ lọc nhớt * Lõi bộ tách nhớt * Van đầu hút * Lọc bộ giảm tải đầu hút |  | Bộ | 2 |  | A20 |
| **6** | **Hệ thống hút trung tâm khu Phòng Khám** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lõi lọc vi sinh cho bộ  lọc FD260 DP |  | Cái | 2 |  | A21 |
| 6.2 | Bộ linh kiện bảo trì hai năm (hoặc 3000 giờ) máy hút E65.3 hoạt động   * Nhớt chuyên dùng cho máy * Bộ gioăng đệm kín * Bộ lọc nhớt * Lõi bộ tách nhớt * Van đầu hút * Lọc bộ giảm tải đầu hút |  | Bộ | 2 |  | A22 |
| **II** | **Thiết bị ngoại vi cung**  **cấp theo yêu cầu sử dụng các khoa** |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng kế oxy - air 0-  15 lít/phút với đầu nối |  | Bộ | 40 |  | A23 |
| 2 | Lưu lượng kế oxy  DEBPLUS 0-5 lít/phút với đầu nối |  | Bộ | 5 |  | A24 |
| 3 | Bình tạo ẩm CCO, dung  tích 250ml |  | Bình | 100 |  | A25 |
| 4 | Bộ điều áp hút loại gắn tường, gồm: Điều áp hút 0- 600mbar, bình hút  1000ml và giỏ, pát, dây hút |  | Bộ | 5 |  | A26 |
| 5 | Điều áp hút loại 0- |  | Bộ | 30 |  | A27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị**  **tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** (4x5) |
|  | 600mbar/0-1000mbar với đầu nối trực tiếp và bình an toàn chống tràn đầy dung tích 100cc, hấp bằng hơi nóng đến  134oC |  |  |  |  |  |
| 6 | Bình hút 1000ml, bằng  polysulfone hấp bằng hơi nóng đến 134oC và pát |  | Bình | 30 |  | A28 |
| 7 | Bình hút 2 lít bằng polysulfone, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC  và pát |  | Bình | 10 |  | A29 |
| 8 | Nắp bình hút 1 lít loại  bình dài trọn bộ |  | Cái | 10 |  | A30 |
| 9 | Nắp chụp bình hút màu  trắng 1 lít |  | Cái | 10 |  | A31 |
| 10 | Nắp bình tạo ẩm oxy |  | Cái | 20 |  | A32 |
| 11 | Lọc khuyếch tán bình tạo  ẩm oxy (gói/10 cái) |  | Gói | 10 |  | A33 |
| 12 | Ống silicon cho bình tạo  ẩm oxy |  | Ống | 50 |  | A34 |
| 13 | Lọc vi sinh cho điều áp  hút (ống/10 cái) |  | Ống | 200 |  | A35 |
| 14 | Thân bình tạo ẩm |  | Cái | 20 |  | A36 |
| 15 | Gioăng thân lưu lượng  kế oxy |  | Cái | 10 |  | A37 |
| 16 | Nắp bình chống tràn điều  áp hút RVTM2 |  | Cái | 10 |  | A38 |
| 17 | Nắp bình chống tràn điều  áp hút RVTM3 |  | Cái | 10 |  | A39 |
| 18 | Cụm ON/OFF đóng mở điều áp RVTM3 0-  600/1000 |  | Cái | 10 |  | A40 |
| 19 | Màng điều áp hút  RVTM3 0-600/1000 |  | Cái | 5 |  | A41 |
| 20 | Màng điều áp hút  RVTM2 0-600/1000 |  | Cái | 5 |  | A42 |
| 21 | Màng điều áp hút  RVTM2 0-250 |  | Cái | 5 |  | A43 |
| 22 | Thân trước bộ điều áp  RVTM3 0-250 |  | Cái | 5 |  | A44 |
| 23 | Thân trước bộ điều áp  RVTM3 0-600 |  | Cái | 5 |  | A45 |
| 24 | Thân trước bộ điều áp |  | Cái | 5 |  | A46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **Đơn vị**  **tính** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** (4x5) |
|  | RVTM3 0-1000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Bình chống tràn 100ml polycarbonate điều áp  hút |  | Cái | 10 |  | A47 |
| 26 | Đồng hồ áp lực âm 0-  600 mbar bộ điều áp RVTM3 |  | Cái | 10 |  | A48 |
| 27 | Đồng hồ áp lực âm 0-  600 mbar bộ điều áp RVTM2 |  | Cái | 10 |  | A49 |
| **Giá chào đã bao gồm dự phòng trượt giá, thuế, phí, lệ phí (nếu có)** | | | | | | **A=A1+...+ A49** |
| **Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(\*)** | | | | | | **B =0%x**  **A** |
| **Tổng cộng giá chào**  *(kết chuyển sang Bảng tổng hợp giá chào)* | | | | | | **F=A+B** |

**BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **TT** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Ngày hoàn thành dịch vụ** | **Đơn giá** | **Thành tiền**  (Cột 3x7) |
| 1 | Bảo hành theo danh mục hàng hóa tại Mẫu số 5b | 01 | Gói |  | Cho đến khi hết thời gian bảo hành |  | (C1) |
| 2 | Bảo trì theo danh mục hàng hóa tại Mẫu số 5b | Cho đến khi hết thời gian bảo hành |  | (C2) |
| **Tổng giá giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)**  *(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào)* | | | | | | | **(C)=**  **(C1)+**  **(C2)** |