**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng để nhãn cảnh báo đầu giường bệnh | - Kích thước (300 x 220)mm. - Mica trong dày 2mm, mài bóng cạnh. - Uốn cong cạnh theo thiết kế. - Bắt vít có tắc kê phù hợp lên tường hiện hữu. |  |  | Cái | 870 |  |  |
|  | Poster đèn LED | - Kích thước: (1200 x 850)mm. - Quy cách tương tự hộp đèn LED crytal. - Mica phát quang 2 lớp. - Nội dung PP in kỹ thuật số. - Đèn LED hắt sáng. - Bắt ốc cách inox (có vít và tắc kê phù hợp) lên tường hiện hữu. - Đèn LED dây 5mm, 12V, ánh sáng trắng. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để ống hút đàm 1 | - Kích thước: (100 x 50 x 450)mm. - Mica trong dày 4mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Bắt 02 vít có tắc kê phù hợp lên tường. |  |  | Cái | 86 |  |  |
|  | Kệ mica để ống hút đàm 2 | - Kích thước: (600 x 50 x 100)mm. - Mica trong dày 5mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Bắt 02 vít có tắc kê phù hợp lên tường. |  |  | Cái | 15 |  |  |
|  | Kệ mica để ống hút đàm, ống tiêm, oxy mũi, găng 1 chiếc | - Kích thước: (240 x 500 x 140)mm. - Mica trong dày 4mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Bắt 02 vít có tắc kê phù hợp lên tường. |  |  | Cái | 22 |  |  |
|  | Kệ mica để hộp găng tay | - Kích thước: (140 x 90 x 220)mm. - Mica trong dày 4mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành dạng ống. - Bắt vít lên tường. |  |  | Cái | 54 |  |  |
|  | Kệ mica để găng 1 chiếc | - Kích thước: (120 x 120 x 50)mm. - Mica trong dày 4mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành dạng ống. - Bắt 02 vít có tắc kê phù hợp lên tường. |  |  | Cái | 7 |  |  |
|  | Kệ mica để chai nước muối và găng tay | - Kích thước: (240 x 200 x 100)mm. - Mica trong dày 5mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Bắt 02 vít có tắc kê phù hợp lên tường. |  |  | Cái | 14 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 1 | - Kích thước: (455 x 81 x 60)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 32 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 2 | - Kích thước: (255 x 81 x 60)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 12 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 3 | - Kích thước: (570 x 200 x 165)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 4 | - Kích thước: (200 x 200 x 165)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 2 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 5 | - Kích thước: (116 x 56 x 35)mm. - Mica trong dày 2mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 12 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 6 | - Kích thước: (255 x 255 x 255)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 7 | - Kích thước: (255 x 308 x 315)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 2 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 8 | - Kích thước: (340 x 240 x 252)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 9 | - Kích thước: (300 x 280 x 252)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 10 | - Kích thước: (350 x 300 x 252)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 2 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 11 | - Kích thước: (300 x 300 x 252)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 12 | - Kích thước: (350 x 350 x 189)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 13 | - Kích thước: (180 x 225 x 180)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 14 | - Kích thước: (495 x 300 x 240)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 15 | - Kích thước: (720 x 255 x 240)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để thuốc 16 | - Kích thước: (215 x 270 x 250)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để dụng cụ thay băng | - Kích thước: (255 x 122 x 120)mm. - Mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, uốn cong theo thiết kế. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để toa thuốc | - Kích thước: (870 x 50 x 350)mm. - Mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, uốn cong theo thiết kế. - Lưng dán decal xám, bắt vít lên tường. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ mica để scan hồ sơ | - Kích thước: (220 x 150 x 350)mm. - Mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, uốn cong theo thiết kế. |  |  | Cái | 5 |  |  |
|  | Kệ brochure treo tường | - Kích thước: (570 x 120 x 310)mm. - Mica trong dày 4mm, mài bóng cạnh, uốn cong theo thiết kế. - Lưng kệ dán decal trắng, Đầu kệ và mặt trước kệ dán decal in kỹ thuật số. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Kệ brochure để bàn | - Kích thước: (338 x 150 x 321)mm. - Các đợt ngăn bằng mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Vách hông bằng mica trắng dày 4mm mài bóng cạnh. - Mặt trước dán decal in kỹ thuật số. |  |  | Cái | 26 |  |  |
|  | Kệ để thẻ Bảo hiểm y tế | - Kích thước: (300 x 170 x 90)mm. - Mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, uốn cong các cạnh, ghép thành hình như thiết kế. - Mặt trước dán decal in kỹ thuật số. |  |  | Cái | 4 |  |  |
|  | Phim cách nhiệt, chống nắng | - Kích thước: theo nhu cầu thực tế. - Phim dán kính cách nhiệt, chống nắng. - Màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Khả năng truyền sáng ≤ 36%. - Tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ ≥ 50%. - Chống lóa ≥ 55%. - Khả năng cách nhiệt ≥ 30%. |  |  | m2 | 8.2 |  |  |
|  | Hộp đèn 02 mặt | - Kích thước và nội dung theo nhu cầu thực tế. - Hộp đèn 02 mặt dày 65mm. - Khung xương thép V20 dày ≥1mm. Tất cả các mặt ốp mica trắng dày 4mm, mài vát ghép cạnh chắc chắn. Nội dung dán decal màu nâu không xuyên đèn, cắt bế nội dung ra đèn. Nắp hộp đèn có thể tháo mở khi cần sửa đèn. - Sử dụng đèn LED module SAMSUNG hoặc tương đương:  + Màu sắc: ánh sáng trắng.  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).  + Kích thước module: 67 x 16 mm.  + Công suất: 1.5W/module.  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.  + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn điện MEANWELL hoặc tương đương.  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.  + Điện áp ra danh định: 12V.  + Công suất: 300W.  + Chế độ làm mát: Fan. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Cây treo bằng thép không gỉ chiều dài phù hợp tại vị trí gắn bảng, bắt lên trần thạch cao. Gia cố vào hộp đèn bằng thanh la bằng thép dày ≥2mm. Có thanh thép không gỉ dằn mặt phía trên trần thạch cao. Gia cố ty treo 5mm bằng thép lên trần bê tông, chiều dài phù hợp tại vị trí gắn bảng. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  | m2 | 4.6 |  |  |
|  | Hộp đèn 01 mặt | - Kích thước và nội dung theo nhu cầu thực tế. - Hộp đèn 01 mặt dày 65mm. - Khung xương nhôm V20 dày ≥1mm. Mặt lưng bằng nhôm aluminium dày ≥3mm. Các mặt còn lại ốp mica trắng dày 4mm, mài vát ghép cạnh chắc chắn. Nội dung dán decal màu nâu không xuyên đèn, cắt bế nội dung ra đèn. Nắp hộp đèn có thể tháo mở khi cần sửa đèn. - Sử dụng đèn LED module SAMSUNG hoặc tương đương:  + Màu sắc: ánh sáng trắng.  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).  + Kích thước module: 67 x 16 mm.  + Công suất: 1.5W/module.  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.  + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn điện MEANWELL hoặc tương đương.  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.  + Điện áp ra danh định: 12V.  + Công suất: 300W.  + Chế độ làm mát: Fan. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố vào vách tường hiện hữu bằng pát treo chắc chắn. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  | m2 | 1.78 |  |  |
|  | Bảng Hướng dẫn đăng ký khám bệnh | - Kích thước: theo nhu cầu thực tế. - Bạt hiflex đế xám không gân dày ≥0.36mm không xuyên đèn, in UV, căng lên khung hiện hữu. - Nhà thầu tháo bỏ bạt cũ. |  |  | m2 | 10 |  |  |
|  | Bảng tên quầy đăng ký khám bệnh trệt khu A | - Kích thước: (23,8 x 0,48)m. - Mica trắng dày 5mm, mài bóng cạnh, nội dung cắt dán decal màu nâu không xuyên đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Lắp lên khung đèn hiện hữu. - Nhà thầu tháo bỏ bảng cũ. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Bảng tên khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ | - Kích thước: (3100 x 540)mm. - Mica trắng dày 5mm, mài bóng cạnh, nội dung cắt dán decal màu nâu không xuyên đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Lắp lên khung đèn hiện hữu. - Nhà thầu tháo bỏ bảng cũ. |  |  | Cái | 1 |  |  |
|  | Slogan khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ | - Kích thước: (2560 x 2790)mm. - **Decal lưới và decal mờ** in kỹ thuật số dán lên vách kính hiện hữu. - Tháo bỏ decal hiện hữu. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tên phòng Tài chính Kế toán | - Kích thước logo: (250 x 250)mm. - Kích thước chữ: (1600 x 105)mm. - Logo: mica trắng dày 2mm làm nổi 30mm, chữ ĐHYD bằng mica xanh dày 2mm, chữ thập bằng decal xanh. - Tên phòng: mica xanh dày 3mm, làm nổi 20mm. - Dán keo lên vách nhựa giả gỗ hiện hữu. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Slogan khoa Thần kinh | - Kích thước: (1750 x 260)mm. - Mica trắng dày 3mm, mặt dán decal in kỹ thuật số. - Dán keo lên vách tường hiện hữu. |  |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Slogan khoa Nội Thận - Thận nhân tạo | - Kích thước logo: (250 x 250)mm. - Kích thước tên khoa: (1500 x 65)mm. - Kích thước slogan: (1220 x 95)mm. - Logo: mica trắng dày 2mm làm nổi 30mm, chữ ĐHYD bằng mica xanh dày 2mm, chữ thập bằng decal xanh. - Tên khoa và slogan: mica xanh dày 3mm. - Dán keo lên vách tường hiện hữu. |  |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Slogan khoa Nội tiết | - Kích thước tên khoa: (1600 x 266)mm. - Kích thước slogan: (2400 x 100)mm. - Chữ mica xanh dày 3mm mài bóng cạnh, dán lên vách hiện hữu. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Slogan phòng Khoa học Đào tạo | - Tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh bề mặt dán chữ. - Chữ inox trắng sọc dày ≥ 1mm. Kích thước: (920 x 47)mm. - Chữ inox vàng dày ≥ 1mm. Kích thước: (1150 x 41)mm. - Dán lên vách gỗ hiện hữu. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tên khoa Chẩn đoán Hình ảnh | - Logo: mica trắng dày 2mm làm nổi 30mm, chữ ĐHYD bằng mica xanh dày 2mm, chữ thập bằng decal xanh. Kích thước: (250 x 250)mm. - Tên phòng tiếng Việt: mica trong dày 5mm, mặt dán mica xanh dày 3mm. Kích thước: (1570 x 110)mm. - Tên phòng tiếng Anh: mica xanh dày 3mm. Kích thước: (1340 x 85)mm. - Dán keo lên vách nhựa giả gỗ hiện hữu. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ chữ thông báo cao độ hầm xe | - Kích thước: (3700 x 450)mm. - Chữ mica dày 3mm cắt dán lên vách tường hiện hữu. - Tháo bỏ chữ cũ. |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Standee sắt loại 1 | - Kích thước: (400x400/1200)mm. - Khung thép dày ≥ 1mm sơn đen. - Chân bảng: Sắt vuông 25 dày ≥1mm sơn đen. Đế thép dày ≥5mm sơn đen. Có thể tháo rời được. - Bảng formex dày ≥5mm, 2 mặt dán decal in kỹ thuật số. - Phần chân đế và phần hình ảnh tháo lắp được. |  |  | Cái | 14 |  |  |
|  | Standee sắt loại 2 | - Kích thước: (800 x 2000)mm. - Khung thép vuông 25mm dày ≥1mm sơn đen. - Đế thép dày ≥5mm sơn đen. - Bảng formex dày ≥5mm, 2 mặt dán decal in kỹ thuật số. - Phần chân đế và phần hình ảnh tháo lắp được. |  |  | Cái | 4 |  |  |
|  | Bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy | - Kích thước: (600 x 400)mm. - Bảng mica trong dày 3mm cắt bo góc, mài bóng cạnh, nội dung in UV mặt ngược. - Bắt 04 vít có tắc kê phù hợp lên vách tường hiện hữu. - Tháo bỏ bảng cũ. |  |  | Cái | 80 |  |  |
|  | Mặt cửa tủ để bình chữa cháy | - Kích thước: (410 x 610)mm. - Mica trong dày 3mm, bắt ron cao su viền xung quanh. - Mẫu ron theo mẫu của bệnh viện. - Gắn vào cửa tủ để bình chữa cháy hiện hữu. |  |  | Cái | 14 |  |  |
|  | Kệ bảng giá dịch vụ | - Kích thước chân kệ: (400 x 300 x 1150)mm. - Mặt bảng kích thước (470 x 350)mm có móc kẹp có thể để nhiều tờ menu. - Chất liệu: hợp kim nhôm , đế đá hoa cương. - Mặt bảng hình chữ nhật đặt nghiêng. - Có thể thay đổi độ nghiêng mặt bảng nhờ núm vặn đằng sau bảng. - Bảng đặt di động có thể dời được nhiều vị trí khi cần thay đổi. |  |  | Cái | 18 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển**  **và các chi phí liên quan khác** | | | | | | | |  |

* Yêu cầu báo giá:

Báo giá này có hiệu lực ……([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng … năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. (): Thời gian tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá. [↑](#footnote-ref-1)