**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ** | | | | | **DỊCH VỤ CHÀO GIÁ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Yêu cầu về cung cấp dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** |
| I. Vệ sinh máy lạnh | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh treo tường (1.0 HP – 2.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 1028 |  |  |  |  |  |
| 2 | Máy lạnh di động (1.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Máy lạnh âm trần (2.5 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Máy lạnh âm trần (3.5 HP – 5.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Máy lạnh tủ đứng (4.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Máy lạnh tủ đứng nối ống gió (> 5.0 HP) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 | Máy lạnh giấu trần nối ống gió FCU (12.460 BTU – 24.400 BTU) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 487 |  |  |  |  |  |
| 8 | Máy lạnh trung tâm AHU  (87.120 kcal/h – 449.820 kcal/h) | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 32 |  |  |  |  |  |
| II. Vệ sinh quạt | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Quạt hơi nước  Kích thước 1150x365x440 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 48 |  |  |  |  |  |
| 10 | Quạt chắn gió  Kích thước 900x212 x230 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Quạt hút gắn tường và âm trần  Kích thước 250x250 mm → 450x450 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 648 |  |  |  |  |  |
| III. Vệ sinh miệng gió | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Miệng gió điều áp cầu thang  Kích thước 600x400 mm  Cao độ miệng gió: 1900 – 3000 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 51 |  |  |  |  |  |
| 13 | Miệng gió tươi/ thải  Kích thước 236x186 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 54 |  |  |  |  |  |
| 14 | Miệng gió tươi  Kích thước 436x286 mm → 436x336 mm.  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 56 |  |  |  |  |  |
| 15 | Miệng gió tươi/ thải  Kích thước 700x500 mm  Cao độ miệng gió: 5200 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Miệng gió cấp AHU khe  Kích thước 130x1200 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 478 |  |  |  |  |  |
| 17 | Miệng gió cấp AHU  Kích thước 295x295 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 512 |  |  |  |  |  |
| 18 | Miệng gió cấp AHU  Kích thước 336x286 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 24 |  |  |  |  |  |
| 19 | Miệng gió cấp AHU  Kích thước 400x250 mm  Cao độ miệng gió: 2500 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Miệng gió cấp AHU  Kích thước 595x595 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 3000 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 1153 |  |  |  |  |  |
| 21 | Miệng gió hồi AHU  Kích thước 400x200 mm  Cao độ miệng gió: 2500 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Miệng gió hồi AHU  Kích thước 186x186 mm → 236x236 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 312 |  |  |  |  |  |
| 23 | Miệng gió hồi AHU  Kích thước 336x336 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 1255 |  |  |  |  |  |
| 24 | Miệng gió hồi AHU  Kích thước 336x336 mm → 600x600 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2700 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 153 |  |  |  |  |  |
| 25 | Miệng gió hút khói hành lang  Kích thước 600x600  Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 121 |  |  |  |  |  |
| 26 | Miệng gió thải  Kích thước 136x136 mm → 486x286 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 320 |  |  |  |  |  |
| 27 | Miệng gió thải  Kích thước 186x136 mm → 486x286 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 191 |  |  |  |  |  |
| 28 | Miệng gió thải  Kích thước 236x186 mm → 436x286 mm  Cao độ miệng gió: 2400 – 2600 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 25 |  |  |  |  |  |
| IV. Vệ sinh lọc bụi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Lọc bụi G4 dạng gợn sóng  Kích thước 300x1200 mm | Theo phụ lục 2 đính kèm | Lượt/ năm | 126 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **Tổng cộng** | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. / 2024.

Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email):……………………

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