Bộ Y TÉ
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:2.3.63. PAS-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày f tháng 8năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

## Về việc mua sắm văn phòng phẩm cho Dự án PEPFAR - DA941

Kính gửi: Quý nhà cung cấp
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch mua sắm một số vãn phơng phẩm cho Dự án PEPFAR - DA941

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý nhà cung cấp gửi báo giá cho danh mục như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy cách đóng gói | $\begin{gathered} \text { Đơn vị } \\ \text { tính } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { Số } \\ & \text { lượng } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Giấy màu trắng khồ A4 định lượng 80 gsm, độ trắng 150 | - Kích thước: Chiều rộng x chiều dài là 210 mm $\times 297 \mathrm{~mm}$ <br> - Định lượng: 80 gsm <br> - Độ trắng: 150 <br> - Độ mờ: 94\% <br> - Độ nhám 95/120 <br> - Độ sáng: 102-104\% <br> - Chất liệu: sợi gỗ tự nhiên <br> - Quy cách: 500 tờ/ream | $\begin{gathered} 500 \\ \text { tò/Ream } \end{gathered}$ | Ream |  |
| 2 | Giấy A5 | - Màu xanh lá cây | $\begin{gathered} 500 \\ \text { tò̀/Ream } \end{gathered}$ | Ream | 10 |
| 3 | Giấy đục lỗ A4 kẻ ngang | - 30 lỗ/100 tờ | $\begin{gathered} 100 \\ \text { tờ/xấp } \end{gathered}$ | Xấp | 5 |
| 4 | Giấy niêm phong |  | Xấp | Xấp | 5 |
| 5 | Giấy note vuông màu vàng | - Màu vàng <br> - Kích thước $7,6 \times 7,6 \mathrm{~cm}$ <br> - Mặt sau dán được <br> - Quy cách: Xấp/100 tờ | $\begin{gathered} \text { Xấp/100 } \\ \text { tờ } \end{gathered}$ | Xấp | 2 |
| 6 | Bút bi xanh | - Hộp 10 cây, mực xanh | Hộp 10 cây | Hộp | 6 |
| 7 | Bút bi xanh | - Bút bi xanh Double A | Cây | Câu | 12 |


| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy <br> cách <br> đóng <br> gói | Đơn vị tính | $\underset{\text { lượng }}{\text { Số }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Bút mực gel 0.8 mm | - Búfbi dạng mực gel (nước) <br> - Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét 0.8 mm <br> , Màu sắc: Xanh <br> - Tương đương Uniball | Hộp | Hộp | 2 |
| 9 | Bút chi | - Bút chì 2B | Cây | Cây | 10 |
| 10 | Bút dạ quang | - Chất liệu: Nhựa \& mực nhiều màu highlight <br> - Ngòi viết: đầu bút nhỏ 0.6 mm , đầu bút lớn 4 mm <br> - Màu sắc: Nhiều màu | Cây | Cây | 7 |
| 11 | Butt dạ quang | - Màu sắc: Màu vàng | Cây | Cây | 10 |
| 12 | Bia acco giấy A4 Plus có kẹp |  | 10 cái/xấp | Xấp | 2 |
| 13 | Bia 1ỗ A4 | - Kích thước: Chiều rộng x chiều dài là 245 mm x 315 mm <br> - Được làm bằng vật liệu PP <br> - Bề mặt nhám <br> - Có biên màu giúp nhận dạng tài liệu <br> - Chứa khoảng 10 tờ A 4 trong 1 lá <br> - Sản phẩm trong suốt <br> - Độ dày khoảng 0.04 mm <br> - Quy cách: 100 tờ/xấp | $\begin{gathered} 100 \\ \text { tờ/xấp } \end{gathered}$ | Xấp | 16 |
| 14 | Bia lá nhựa A4 | - Kích thước: $245 \mathrm{~mm} \times 345 \mathrm{~mm}$ <br> - Được làm bằng vật liệu PP <br> - Bề mặt trơn mịn, trong suốt <br> - Chứa được 50 tờ A 4 <br> - Độ dày 0.4 mm | $\begin{gathered} 100 \\ \text { cái//ấp } \end{gathered}$ | Xấp | 16 |
| 15 | Bia cong A4 5 cm | - Kích thước ( $\mathrm{D} \times \mathrm{R} \times \mathrm{C}$ ) mm: $280 \times 50 \times 318$ <br> - Chất liệu: được làm từ carton cứng. Vỏ bọc ngoài, không thấm nước <br> - Sức chứa: 300 tờ <br> - Khóa còng là kim loại phủ niken <br> - Lưu trữ được nhiều khồ giấy thông dụng: A4, <br> A5, các bia lá lỗ khổ A4 <br> - Lô̂ tay cầm trên sống lưng để di chuyển file dễ dàng <br> - Màu bìa theo yêu cầu khi đặt hàng | Cái | Cái | 10 |


| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy <br> cách <br> đóng <br> gói | $\begin{gathered} \text { Đơn vị } \\ \text { tính } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Sốợng } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16 |  | -Kích thước: chiều dài x chiều rộng x chiều cao khoảng $280 \mathrm{~mm} \times 70 \mathrm{~mm} \times 318 \mathrm{~mm}$ <br> - Chất liệu: được làm từ carton cứng. Vỏ bọc ngoài, không thấm nước <br> - Sức chứa: 300 tờ <br> - Khóa còng là kim loại phủ niken <br> - Lưu trữ được nhiều khồ giấy thông dụng: A4, A5, các bìa lá lỗ khổ A4 <br> - Lỗ tay cầm trên sống lưng để di chuyển file dễ dàng <br> - Màu bìa theo yêu cầu khi đặt hàng | Cái | Cái | 5 |
| $17$ | Bìa nút khổ F | - Kích thước: Chiều rộng x chiều dài là 280 mm $\times 380 \mathrm{~mm}$ <br> - Được làm bằng vật liệu PP <br> - Có nút gài <br> - Chứa được khoảng 500 tờ A 4 <br> - Độ dày khoảng 0.4 mm | Cái | Cái | 20 |
| 18 | Pin AA | - Tương đương Pin Panasonic Đỏ R6DT/4S | $\begin{gathered} 60 \\ \text { viên/hộp } \end{gathered}$ | Hộp | 1 |
| 19 | Pin AAA | - Tương đương pin Panasonic Đũa Đen NEO R03NT-2S | $\begin{gathered} 60 \\ \text { viên/hộp } \end{gathered}$ | Hộp | 1 |
| 20 | Pin AAA |  | Viên | Viên | 4 |
| 21 | Pin cho máy vi tính | - Tương đương pin Cmos cho máy vi tính <br> - CR2032 | Cục | Cup | 5 |
| 22 | Kéo | - Kéo văn phòng 180 mm | Cây | Cây | 1 |
| 23 | Kim bấm | - Cõ 23/13 | $\begin{aligned} & \text { Hộp } 1000 \\ & \text { kim } \end{aligned}$ | Hộp | 2 |
| 24 | Kim bấm số 10 | - Kim bấm số 10 | $\begin{gathered} 20 \\ \text { hộp/lốc } \end{gathered}$ | Lốc | 3 |
| 25 | Ghim kẹp giấy màu |  | Hộp | Hộp | 10 |
| 26 | Kẹp gỡ kim |  | Cái | Cái | 5 |
| 27 | Kẹp bướm màu 15 mm |  | $\begin{gathered} 12 \\ \text { cái/hộp, } \\ 12 \\ \text { hộp/lốc } \\ \hline \end{gathered}$ | Lốc | 5 |
| 28 | Kẹp bướm loại 19 mm | - Chất lượng: kẹp bướm kích thước khoảng 19 mm . Được làm bằng kim loại phủ Niken. <br> - Có thể kẹp được khoảng 30 tờ giấy <br> - Qui cách: 12 cái/hộp | $\underset{\text { Hập/12 }}{ }$ | Hộp | 5 |


| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy <br> cách <br> đóng <br> gói | Đơn vị tính | $\begin{gathered} \text { Số } \\ \text { lượng } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 29 | Kẹp bướm loại 32 mm | - Châ̂t lượng: kẹp buớm kích thước khoảng 32 mm . Được làm bằng kim loại phủ Niken - Có thể kẹp được khoảng 50 tờ giấy <br> - Qui cách: 12 cái/hộp | $\begin{gathered} \text { Hộp/ } 12 \\ \text { cái } \end{gathered}$ | Hộp | 5 |
| 30 | $\begin{aligned} & \text { Kep buớm doại } \\ & 41 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ | - Chất lượng: kẹp bướm kích thước khoảng <br> 41 mm . Được làm bằng kim loại phủ Niken <br> - Có thể kẹp được khoảng 60 tờ giấy <br> - Qui cách: 12 cái/hộp | $\begin{gathered} \text { Hộp/12 cái } \end{gathered}$ | Hộp | 5 |
| 31 | Đậ̀ hấm kim |  | Cái | Cái | 10 |
| 32 | $\begin{aligned} & \text { Chuột vi tính có } \\ & \text { dây } \end{aligned}$ |  | Cái | Cái | 1 |
| 33 | Chuột vi tính không dây | - Loại tốt, không âm | Cái | Cái | 2 |
| 34 | Con dấu S-842 | "ĐÃ THANH TOÁN" | Cái | Cái | 2 |
| 35 | Đồ gọt bút chì |  | Cái | Cái | 1 |
| 36 | Nam châm | - Chất liệu: nhựa, từ tính <br> - Loại tròn, đường kính 40 mm , lụ̣c hít mạnh <br> - Qui cách: 2 cái/vi | Cái | Cái | 6 |
| 37 | Miếng dán trình ký nhựa 1 màu | - Được làm bằng chất liệu Polime, có thể viết lên được bằng bút dạ kính <br> - Đầu có lớp keo dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú <br> - Kích thước: chiều dài $x$ chiều rộng khoảng $44 \mathrm{~mm} \times 25 \mathrm{~mm}$ <br> - 50 miếng dán nhựa/tập, 1 vi/2 tập | $\begin{aligned} & \text { Vi/2 tập, } \\ & 50 \\ & \text { miềng/tập } \end{aligned}$ | Vi | 10 |
| 38 | Bộ Modem phát wifi | - Loại tốt | Bộ | Bộ | 2 |
| 39 | Khăn giấy lụa hộp rút | - Loại tốt | $\begin{gathered} 5 \text { hô̂p/1 } \\ \text { lốc } \end{gathered}$ | Lốc | 15 |
| 40 | Miếng lót chuột |  |  | Miếng | 5 |
| 41 | Hồ nước |  | Chai | Chai | 10 |
| 42 | Dù gấp | - Loại tốt | Cái | Cái | 6 |
| 43 | Bao rác size 1 |  | $\stackrel{3}{\text { cuộn/lốc }}$ | Lốc | 5 |
| 44 | Giấy vệ sinh | - Loại tốt | $\begin{gathered} 10 \\ \text { cuộn/lốc } \end{gathered}$ | Lốc | 10 |


| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy <br> cách <br> đóng <br> gói | $\begin{gathered} \text { Đơn vị } \\ \text { tính } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Số } \\ \text { lượng } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 45 | Phần mềm diệt virut | $0^{2}$ | Cái | Cái | 4 |
| 46 | Bút trình chiếu màn hình led | - Tia màu xanh lá, sử dụng trình chiếu màn hình led | Cái | Cái | 1 |
| 47 | Cụm Drum | - Tương đương máy in Brother HL-2250DN | Cụm | Cum | 1 |
| 48 | Mưc in | - Tương đương mực máy in HP Lazer jet P2035n | Hộp | Hộp | 3 |
| 49 | Mực in | - Tương đương mực máy in HP Lazer jet P1320n | Hộp | Hộp | 3 |
| 50 | Mực in | - Tương đương mực máy in Brother L2700D | Hộp | Hộp | 3 |
| 51 | Mực in | - Tương đương mực máy in Brother HL2250DN | Hộp | Hộp | 3 |
| 52 | Mực in màu | - Tương đương bộ mực in màu dùng cho máy HP OfficeJet Pro 8720 | Bộ 4 màu | Bộ | 2 |
| 53 | Mực in (Mực đen) | - Tương đương hộp mực đen dùng máy in màu Laserjet CP1515n | Hộp 1 catridge | Hộp | 1 |
| 54 | Mực in màu | - Tương đương bộ mực in màu dùng cho máy Laserjet CP1515n | Bộ 4 hộp | Bộ | 1 |
| 55 | Mực in đen | - Tương đương hộp mực đen dùng được cho dòng máy HP laserjet 2055d | Hộp 1 catridge | Hộp | 10 |
| 56 | Mực in màu | - Tương đương bộ mực in màu dùng cho máy HP OfficeJet Pro 8610 | Bộ 4 màu | Bộ | 1 |
| 57 | Mực in | - Tương đường mực in dùng cho máy in LaserJet Pro M402d | Hộp | Hộp | 2 |
| 58 | Mực in | - Tương đương mực in dùng cho máy Canon LBP 3300 | Hộp | Hộp | 2 |
| 59 | Mực máy in | - Tương đương mực in dùng cho máy in Canon LBP 251dw | Hộp | Hộp | 2 |
| 60 | Mực in | - Mực in Canon <br> - Tương đương mực máy in LBP 151dw | Hộp | Hộp | 5 |
| 61 | Mực máy in | - Tương đương mực máy in Fuji Xerox DocuPrint P225 db | Hộp | Hộp | 4 |
| 62 | Mực máy in | - Tương đương mực máy in dùng cho Máy in laser Xerox Docuprint P115w | Hộp | Hộp | 2 |


| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy <br> cách <br> đóng <br> gói | $\begin{aligned} & \text { Đơn vị } \\ & \text { tính } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Số } \\ \text { lượng } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 63 | Mực in | - Mực in Xerox <br> - Phaser 3155 | Hộp | Hộp | 5 |
| 64 | Hộp mực in màu | -Dùng cho máy Brother HL-L8360CDW hoặc tương đương <br> - Số trang in: tối thiểu 3000 trang/đen, tối thiểu <br> 1.800 trang/màu độ phủ $5 \%$ <br> - Bảo hành tối thiểu 12 tháng | Bộ | Bộ | 1 |
| 65 | Hộp mự̂ in trắng den | - Loại mực in: Mực in laser đen trắng <br> - Loại máy in sử dụng: Máy Canon MF241D hoặc tương đương <br> - Số lượng trang in: >=2.100 trang (Độ phủ 5\%) <br> - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng | Hộp | Hộp | 3 |

- Hồ sơ báo giá gồm:
$+\quad$ Báo giá theo mẫu được ban hành tại phụ lục kèm theo
+ Tài liệu liên quan: bao gồm hồ sơ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý của sản phẩm (nếu có yêu cầu)
- Yêu cầu hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá
- Thời gian gửi báo giá chậm nhất: truớc ngày. 15 /08/2023.
- Hình thức gửi:
+ Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận văn thư - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
$+\quad$ File mềm được gửi đến địa chỉ email : xinhnhtd@gmail.com.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: CN Nguyễn Thị Xuân Xinh, 0916040456, xinhnhtd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

## Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Phòng HCQT (CNTT) (để đăng tin);
- Lưu: VT, HCQT.




## BẢNG BÁO GIÁ

SÓ $\qquad$

## Kính gửi: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số $\qquad$ của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, $\qquad$ [Ghi tên Đơn vị báo giá] xin gửi báo giá như sau:

| TT | Tên danh mục Viện yêu cầu | Tên thương mại hàng hóa nhà thầu chào | Mã hàng | ĐVT | $\underset{\text { lượng }}{\text { Số }}$ | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | $\begin{aligned} & \text { Thông số } \\ & \text { kỹ thuầt đề } \\ & \text { xuất } \end{aligned}$ |  | Đơn giá (VNĐ, có VAT) | Thành tiền | Ghi chú (nếu có) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Hàng hóa đảm bảo mới $100 \%$
- Giá chào đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phi khác có liên quan
- Hiệu lực báo giá: $\qquad$
- Các nội dung khác (nếu có) -

ĐONN VỊ BÁO GIÁ
$\qquad$

