**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 707 /KSBT-DVTYT ngày 29/9/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo vật tư, hóa chất, thiết bị y tế)

**Gồm 06 phụ lục (khác nhau về nguồn kinh phí)**

**I. Phụ lục 1:**

| **TT** | **Tên thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đốt điện điều trị bệnh lý cổ tử cung | Nguồn điện sử dụng: 220V-50/60Hz. Công suất tiêu thụ: 300VA. Công suất cắt cực đại: 120W-250Ω. Công suất cắt cực đại ở chế độ : 40W-100Ω. | Chiếc | 02 |  |

**II. Phụ lục 2:**

| **TT** | **Tên hóa chất** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất diệt muỗi | Permethrin 50EC | Lít | 40 |  |

**III. Phụ lục 3:**

| **STT** | **Danh mục** | **Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Hóa chất** | | | | | |
|  | Dung dịch ly giải | * Dùng ly giải máu * 500ml/chai | Chai | 02 | Dùng cho máy huyết học SYSMEX |
|  | Dung dịch pha loãng | -Dung dịch pha loãng  - 20 lít/thùng | Thùng | 02 | Dùng cho máy huyết học SYSMEX |
|  | CH3COONH4 | Hàm lượng ≥ 98.0% Hóa chất tinh khiết phân tích | Gam | 2000 |  |
| **II** | **Vật tư** | | | | | |
| 1 | Pipet nhựa 10ml vô trùng | - Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn  - Thể tích hút 10 ml, có vạch chia 1ml  - Chất liệu nhựa | Chiếc | 200 |  |
| 2 | Pipet nhựa 1ml vô trùng | - Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn  - Thể tích hút 1 ml, có vạch chia 0,1ml  - Chất liệu nhựa - Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn | Chiếc | 200 |  |
| 3 | Đĩa petri nhựa 90 x15 mm | - Chất liệu nhựa  - Kích thước đĩa 90 x15 mm  - Tiệt trùng | Chiếc | 500 |  |
| 4 | Đèn cồn | Chất liệu thủy tinh | Cái | 5 |  |
| 5 | Phin lọc khí có tiệt trùng | - Đường kính 62 mm  - Cỡ lỗ 0.45µm  - Tiệt trùng  - Chất liệu: nhựa  - Dùng để lọc không khí trước khi qua máy hút chân không | Chiếc | 5 | Dùng cho bộ lọc vi sinh 6 vị trí (model: 16831, hãng sản xuất: Sartorius) |

**IV. Phụ lục 4:**

| **STT** | **Tên vật tư, hóa chất,  sinh phẩm** | **Tiêu chuẩn  kỹ thuật (nếu có)/Quy cách** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que lấy bệnh phẩm PAP | Que gỗ bẹt lấy mẫu bệnh phẩm tế bào tại cổ tử cung | Que | 2020 |  |
| 2 | Dung dịch Lugol 2% | Dung dịch Lugol 2%, chai 500ml | Chai | 16 |  |
| 3 | Dung dịch axit acetic 3% | Dung dịch axit acetic 3%, Chai 500ml | Chai | 18 |  |
| 4 | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng Ethanol ≥ 99% | Lít | 110 |  |
| 5 | Viên khử khuẩn | Thành phần: Dichloroisocyanurate 50% | Viên | 1700 |  |
| 6 | Găng tay y tế (Sizse S) | Găng tay y tế, có bột | Đôi | 2750 |  |
| 7 | Natri clorid 0.9% | Natri clorid 0.9%, Chai 500ml | Chai | 35 |  |
| 8 | Lam kính NO.7105 đầu mờ | Lam kính NO.7105, đầu mờ | Cái | 1916 |  |
| 9 | Hematoxylin | Hematoxylin dùng trong nhuộm Papanicolaou , Chai 500ml | Chai | 7 |  |
| 10 | OG6 | Orange G- 6 dùng trong nhuộm Papanicolaou, Chai 500ml | Chai | 7 |  |
| 11 | EA50 | EA50 dùng trong nhuộm Papanicolaou, Chai 500ml | Chai | 7 |  |
| 12 | Acid HCl đặc | Acid HCl 36%-38%, Chai 500 ml | Chai | 1 |  |
| 13 | Lamen | KT 24x40mm | Test | 1700 |  |

**V. Phụ lục 5:**

| **STT** | **Tên danh mục** | **Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật** (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) | **Nhà sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng dự trù** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Thạch Coliform sinh màu ( CCA) | - Năng suất: *(E.coli* WDCM 00013 hoặc WDCM 00012): P­R ≥0,7, khuẩn lạc xanh đen đến tím, (*Ent.aerogenes* WDCM 00175 hoặc *C.freundii* WDCM 00006): P­R ≥0,7, khuẩn lạc hồng đến đỏ.  - Độ chọn lọc(*E.faecalis* WDCM 00009): Ức chế hoàn toàn.  - Độ đặc hiệu (*P.aeruginosa* WDCM 00024): Khuẩn lạc không màu | Merck | g | 1000 |  |
| 1. 4 | Thạch Plate Count Agar | - Ủ: Nhiệt độ (30 ± 1) °C trong (72 ± 3) h  - Chủng kiểm chứng: Escherichia coli WDCM 00013 hoặc Escherichia coli WDCM 00012a  Bacillus subtillis subsp. spizizenii WDCM 00003a  Staphylococcus aureus WDCM 00032 hoặc Staphylococcus aureus WDCM 00034  - Môi trường đối chứng: Thạch đậu tương trypton  - Phương pháp kiểm chứng: Định lượng  -Tiêu chí: Tỷ số hiệu suất (PR) ≥ 0,7  -500g/hộp |  | g | 500 |  |
|  | Chất chuẩn Chlorpyrifos 99,5% | Chlorpyrifos 99,5% |  | Lọ  1 ml | 01 |  |
|  | Dichlormethane | Độ tinh khiết (GC)≥ 99.8 %  Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 500 |  |
|  | Acetone | Hàm lượng (GC)≥ 99.8 %  Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 1000 |  |
|  | Chuẩn Bromodichloromethane | Bromodichloromethane 100 µg/mL in Methanol |  | Lọ 1 ml | 01 |  |
|  | Chuẩn Bromoform | analytical standard, ampule of 5000 mg |  | Lọ 1 ml | 01 |  |
|  | Chuẩn Chloroform | Chloroform 5000 µg/mL in Methanol |  | Lọ 1 ml | 01 |  |
|  | Chuẩn Dibromochloromethane | Dibromochloromethane 100 µg/mL in Methanol |  | Lọ 1 ml | 01 |  |
|  | N Hexane | Độ tinh khiết (GC) ≥ 96.0 %  Loại tinh khiết phân tích sắc ký |  | ml | 3000 |  |
|  | Acetonitrile | Độ tinh khiết (GC**)**≥ 99.9 %  Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 3000 |  |
|  | Ethyl acetate | Độ tinh khiết (GC) ≥ 99.5 %  Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 1000 |  |
|  | L-gulonolactone | Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | g | 100 |  |
|  | D-sorbitol | Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | g | 100 |  |
|  | Methylene chloride | Độ tinh khiết (GC) ≥ 99.8 % Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 1000 |  |
|  | Diethyl ether | Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 2000 |  |
|  | Magie Clorua MgCl2 | Hàm lượng ≥ 98.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 500 |  |
|  | Natri axetat CH3COONa | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Fe (Iron)≤ 0,3 ppm |  | g | 500 |  |
|  | Natri Sunfat Na2SO4 | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 500 |  |
|  | Ống chuẩn EDTA | [Ống chuẩn EDTA 0.1N](http://hoachatnguyenphong.com/ong-chuan-edta-0-1n.html)  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | ống | 1 |  |
|  | (NH4)2SO4 | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | Ống Chuẩn HCl | C(HCl) = 0,1 N  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | ống | 02 |  |
|  | Ống chuẩn H2SO4 | C(H2SO4) = 0,1 N  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | ống | 02 |  |
|  | Ống chuẩn NaOH | C(NaOH) = 0,1 N  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | ống | 01 |  |
|  | KH2PO4 | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | Ag2SO4 | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | Hg2SO4 | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 500 |  |
|  | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | KC8H5O4 | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 100 |  |
|  | FeSO4.7H2O | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | disodium Ethylenediamine tetra axetat | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | 4-aminobenzen sunfonamid (NH2C6H4SO2NH2) | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | KNO3 | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | I2 | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 25 |  |
|  | Na2S2O3 | Hàm lượng≥ 97.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 250 |  |
|  | Axit axetic (CH3COOH) | Hàm lượng≥ 99.0 %  Fe (Iron) ≤ 0.300 ppm |  | ml | 2000 |  |
|  | CH3COONH4 | Hàm lượng≥ 98.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 2000 |  |
|  | natri salixilat (C7H5O3Na) | Độ tinh khiêt ≥98%  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 500 |  |
|  | tri-Sodium citrate dihydrate  C6H5O7Na3.2H2O | Hàm lượng ≥ 99.0 %  Amoni≤ 0.0 3% |  | g | 1000 |  |
|  | 1.10- phenantrolin | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 20 |  |
|  | H2SO4 | Hàm lượng≥ 95.0 %  Fe (Iron)≤ 0.300 ppm |  | ml | 4000 |  |
|  | NH2OH.HCl | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 100 |  |
|  | Ethanol | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký |  | ml | 2000 |  |
|  | Na2C2O4 | Hàm lượng≥ 99.0 %  Hoá chất tinh kiết phân tích |  | g | 500 |  |
|  | Gói thử Clo dư | Hanna HI93701-0  Free Clorine Reagent | Hanna | gói | 100 | Theo máy đo nhanh |
|  | ống chuẩn Na2S2O3 | Ống chuẩn 0,1 N |  | ống | 02 |  |

**VI. Phụ lục 6:**

| **STT** | **Tên danh mục** | **Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật** (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) | **Nhà sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng dự trù** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Màng lọc vi sinh kích thước 0,45µm | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,45µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc |  | Hộp | 10 |  |
| 1. 21 | Màng lọc vi sinh kích thước 0,2µm | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,2µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc |  | Hộp | 10 |  |
| 1. 3 | Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm | Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm, tiệt trùng |  | Chiếc | 2000 |  |
| 1. 4 | Que cấy trang | thủy tinh |  | cái | 25 |  |
| 1. 5 | Pank inox | inox, thẳng 18cm |  | Cái | 10 |  |
| 1. 6 | Pipet nhựa loại 10 ml | Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn |  | Cái | 100 |  |
| 1. 7 | Pipet nhựa loại 1 ml | Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn |  | Cái | 100 |  |
|  | Phễu chiết 250ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh |  | Chiếc | 03 |  |
|  | Cột chiết Hypersep C18 100mg/3mL | Loại phân tích dùng trong sắc ký |  | Cái | 300 |  |
|  | Lọ đựng mẫu 2ml (Vial 2ml) | Làm bằng thuỷ tinh nắp kiểu vặn ren nhựa, dựng mẫu phân tích trên sắc ký |  | Chiếc | 300 |  |
|  | Nắp (nắp vặn kèm màng ngăn) lọ đựng mẫu 2ml | Chịu hoá học cao |  | cái | 500 |  |
|  | Đầu lọc ống Tiêm Micron 13mm 0.22 dùng phân tích sắc ký | Đầu lọc ống tiêm13mm  Lỗ lọc 0.22 Micron |  | Cái | 500 |  |
|  | Pyrolytic graphite Tube | Loại dùng trên AA 7000 | Simadzu, Nhật Bản | cái | 03 |  |
|  | Cốc thuỷ tinh 50 ml | Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ |  | Chiếc | 20 | **TCVN 7154:2002**  **ISO 3819:1985**  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - cốc thí nghiệm có mỏ |
|  | Cốc thuỷ tinh 250 ml | Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ |  | Chiếc | 30 |
|  | Bình định mức 50 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,06mL |  | Chiếc | 20 | TCVN 7153:2002  ISO 1042:1998  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh − bình định mức |
|  | Bình định mức 25 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,04mL |  | Chiếc | 10 |
|  | Bình định mức 10 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,025mL |  | Chiếc | 10 |
|  | Bình định mức 100 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,1mL |  | Chiếc | 10 |
|  | Bình định mức 250 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,15mL |  | Chiếc | 5 |
|  | Bình định mức 500 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,25mL |  | Chiếc | 5 |
|  | Pipet bầu 5ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,015mL |  | Chiếc | 2 | TCVN 7151:2010  ISO 648:2008  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - pipet một mức |
|  | Pipet bầu 10ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,02mL |  | Chiếc | 3 |
|  | Pipet bầu 20ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,03mL |  | Chiếc | 2 |
|  | Pipet bầu 50ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,05mL |  | Chiếc | 3 |
|  | Pipet bầu 100ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,08mL |  | Chiếc | 2 |
|  | Bình tam giác 100 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt |  | Chiếc | 50 |  |
|  | Bình tam giác 250 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt |  | Chiếc | 50 |  |
|  | Cuvet thạch anh | Chiều dài quang học là 10mm, Bước sóng đo được: 190nm - 2500mm, Kích thước: 45\*12.5\*12.5mm, |  | Chiếc | 07 | Các chỉ tiêu đo quang |
|  | Giấy lọc băng xanh |  |  | Hộp | 05 |  |

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho** **trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ(1)**

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản**  **xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/ khối lượng(7)** | | **Đơn giá(8)(VND)** | | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VNĐ)** | | **Thuế, phí, lệ phí (nếu**  **có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Tổng cộng:** | | | | | | |  |  |  | |  | |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

            , ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.