**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. **Phạm vi cung cấp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục dịch vụ** | **Đơn vị** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 | Dịch vụ làm sạch năm 2025-2026 tại Cơ sở 2 | Gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng (đã bao gồm thuế)** | | | | |  |

1. **Bảng giá chi tiết từng khu vực**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khu vực làm sạch** | **Diện tích thực tế làm sạch (m2)** | **Số ngày làm sạch dự kiến 12 tháng** | **Đơn giá/số ngày làm việc/m2** | **Thành tiền**  **(VND)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Tầng trệt** | | | | |
| 1 | Khu phòng khám đa khoa | 305 | 276 |  |  |
| 2 | Phòng X-Quang | 43,9 | 276 |  |  |
| 3 | Phòng chờ CT | 7,2 | 276 |  |  |
| 4 | Nhà vệ sinh khu phòng khám đa khoa | 11 | 365 |  |  |
| 5 | Phòng Bảo hiểm | 20 | 276 |  |  |
| 6 | Quầy tiếp nhận khu phòng khám đa khoa | 26 | 276 |  |  |
| 7 | Sảnh chờ khu tiếp nhận phòng khám đa khoa | 238,62 | 276 |  |  |
| 8 | Phòng nội soi tiêu hóa | 26,5 | 276 |  |  |
| 9 | Phòng nội soi gây mê | 43 | 276 |  |  |
| 10 | Khu siêu âm | 44,7 | 276 |  |  |
| 11 | Khu phòng khám nhi | 19,12 | 276 |  |  |
| 12 | Sảnh chờ khu khám nhi, siêu âm | 96 | 276 |  |  |
| 13 | Quầy nhận bệnh Khoa Phụ sản | 6,2 | 276 |  |  |
| 14 | Phòng khám sản 37, 39, 41 | 25 | 276 |  |  |
| 15 | Hành lang phòng khám sản 37, 39, 41 | 11 | 276 |  |  |
| 16 | Nhà vệ sinh khoa sản | 11 | 365 |  |  |
| 17 | Phòng tiền sản | 5,3 | 276 |  |  |
| 18 | Phòng xét nghiệm sản | 3,2 | 276 |  |  |
| 19 | Khu xét nghiệm đa khoa (Khu lấy mẫu, khu hành chính) | 44,34 | 276 |  |  |
| 20 | Nhà vệ sinh Khu Xét nghiệm | 4,1 | 276 |  |  |
| 21 | Khuôn viên, bãi giữ xe | 230 | 276 |  |  |
| 22 | Kho chứa chất thải rắn (chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải tái chế) | 8 | 276 |  |  |
| 23 | Mặt tiền Lý Thường Kiệt | 150 | 365 |  |  |
| 24 | Y sinh học phân tử | 35,55 | 276 |  |  |
| 25 | Khuôn viên cổng Lý Thường Kiệt | 57,6 | 276 |  |  |
| 26 | Đơn vị Khám sức khỏe | 102 | 276 |  |  |
| 27 | Mặt tiền cổng Nguyễn Chí Thanh | 34,24 | 365 |  |  |
| **II** | **Tầng 2** | | | | |
| 28 | Phòng Tai - Mũi - Họng (Phòng nhận bệnh) | 18,2 | 365 |  |  |
| 29 | Phòng Tiêm thuốc | 8,75 | 365 |  |  |
| 30 | Phòng Thủ thuật | 8,75 | 365 |  |  |
| 31 | Phòng Điều dưỡng | 8,75 | 365 |  |  |
| 32 | Phòng Bác sĩ | 8,75 | 365 |  |  |
| 33 | Phòng bệnh số 1 | 18,1 | 365 |  |  |
| 34 | Phòng bệnh số 2 | 18,1 | 365 |  |  |
| 35 | Phòng bệnh số 3 | 18,1 | 365 |  |  |
| 36 | Phòng bệnh số 4 | 18,1 | 365 |  |  |
| 37 | Phòng bệnh số 5 | 18,1 | 365 |  |  |
| 38 | Phòng bệnh số 6 | 18,1 | 365 |  |  |
| 39 | Khoa Ngoại Tổng Hợp (Quầy nhận bệnh) | 8,43 | 365 |  |  |
| 40 | Phòng Thủ thuật | 6,12 | 365 |  |  |
| 41 | Phòng nhân viên | 7,56 | 365 |  |  |
| 42 | Phòng Tiêm thuốc | 7,35 | 365 |  |  |
| 43 | Phòng bệnh số 1 | 13,8 | 365 |  |  |
| 44 | Phòng bệnh số 2 | 12,03 | 365 |  |  |
| 45 | Phòng bệnh số 3 | 8,93 | 365 |  |  |
| 46 | Hành lang Khoa Ngoại tổng hợp | 21 | 365 |  |  |
| 47 | Nhà vệ sinh Tầng trệt | 22,96 | 365 |  |  |
| 48 | Kho vật tư tầng 2- khu D | 34,86 | 276 |  |  |
| **III** | **Khu phòng mổ** | | | | |
| 49 | Phòng hồi tỉnh | 55,68 | 365 |  |  |
| 50 | Phòng mổ 1 | 22,06 | 365 |  |  |
| 51 | Phòng mổ 2 | 22,73 | 365 |  |  |
| 52 | Phòng mổ 3 | 21,74 | 365 |  |  |
| 53 | Phòng mổ 4 | 18,58 | 365 |  |  |
| 54 | Phòng mổ 5 | 12,5 | 365 |  |  |
| 55 | Hàng lang Phòng mổ | 86,94 | 365 |  |  |
| 56 | Kho phòng mổ( Kho sạch) | 20,27 | 365 |  |  |
| 57 | Phòng Bác sĩ trực | 26 | 365 |  |  |
| 58 | Khu thanh trùng | 45,5 | 276 |  |  |
| **IV** | **Tầng 3** | | | | |
| 59 | Hành lang tầng 3 | 198,23 | 276 |  |  |
| 60 | Nhà vệ sinh tầng 3 | 26,6 | 365 |  |  |
| 61 | Phòng Hành Chính Đơn vị Chấn Thương Chỉnh Hình | 11,6 | 365 |  |  |
| 62 | Phòng Thẩm Mỹ Chăm Sóc Da | 8,06 | 276 |  |  |
| 63 | Phòng Thính Lực | 6,78 | 276 |  |  |
| 64 | Phòng Điện Cơ | 6,78 | 276 |  |  |
| 65 | Phòng Đo Mắt | 6,8 | 276 |  |  |
| 66 | Phòng Khám Quốc tế 1 | 10,5 | 276 |  |  |
| 67 | Phòng Khám Quốc tế 2 | 10,5 | 276 |  |  |
| 68 | Phòng Khám Da Liễu | 19,6 | 276 |  |  |
| 69 | Phòng Bệnh số 7 | 18,1 | 365 |  |  |
| 70 | Phòng Bệnh số 8 | 18,1 | 365 |  |  |
| 71 | Phòng Bệnh số 9 | 18,1 | 365 |  |  |
| 72 | Phòng Bệnh số 10 | 18,1 | 365 |  |  |
| 73 | Phòng Hội Thảo 1, 2 | 206 | 276 |  |  |
| 74 | Nhà vệ sinh Khu Hội Thảo 1, 2 | 14,4 | 276 |  |  |
| 75 | Phòng IT | 10,2 | 276 |  |  |
| 76 | Phòng giải phẩu bệnh | 12 | 276 |  |  |
| **V** | **Tầng 4** | | | | |
| 77 | Khu hành chính tầng 4 | 137 | 276 |  |  |
| **Tổng cộng (đã bao gồm thuế)** | | **3.002,86** |  |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

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