## BỘ Y TÊ <br> VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH

Số: 1753 /PAS-VTTBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

## THU' MỜI BÁO GIÁ

## Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị

Kính gửi: Viện đo lường Việt Nam
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch về việc hiệu chuẩn trang thiết bị tại Trung tâm kiểm định thiết bị y tế;

Ngày 09/6/2023, Viện tiến hành xin báo giá dịch vụ hiệu chuẩn, tuy nhiên, Viện vẫn chưa nhận được báo giá. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lập dự toán mua sắm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị Viện đo lường Việt Nam báo giá dịch vụ hiệu chuẩn theo danh mục sau:

| TT | Nội dung cầu | Đặc tính kỹ thuật (nếu có) |  | Đơn vị tính | $\begin{gathered} \text { Số } \\ \text { lượng } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature | PVĐ/Range: $-80 \sim 140^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ <br> ĐCX/ Accuracy: $\begin{aligned} & \pm 0,3^{\circ} \mathrm{C}\left(-80 \text { đến }-50^{\circ} \mathrm{C}\right) \\ & \pm 0,2^{\circ} \mathrm{C} \quad\left(-50 \text { đến }-40^{\circ} \mathrm{C}\right) \\ & \pm 0,1^{\circ} \mathrm{C} \quad\left(-40 \text { đến }-25^{\circ} \mathrm{C}\right) \\ & \pm 0,05^{\circ} \mathrm{C}\left(-25 \text { đến } 140^{\circ} \mathrm{C}\right) \end{aligned}$ | $\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{-30 ; 0 ; 20 ; 60 ;}$ | Cái | $01$ |
| 2 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature | PVĐ/Range: $0 \sim 400^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ <br> ĐCX/ Accuracy : $\pm 0.5^{\circ} \mathrm{C}\left(0^{\circ} \mathrm{C} \text { đến }+400^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $\begin{gathered} \frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{0 ; 20 ; 60 ; 120 ;} \\ 140 \end{gathered}$ | Cái |  |
| 3 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature | PVĐ/Range: $0 \sim 400^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ <br> ĐCX/ Accuracy : <br> $\pm 0.5^{\circ} \mathrm{C}\left(0^{\circ} \mathrm{C}\right.$ đến $\left.+400^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{0 ; 20 ; 60 ; 120 ;}$ | Cái | 01 |
| 4 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature | PVĐ/Range: $0 \sim 400^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ <br> ĐCX/ Accuracy : <br> $\pm 0.5^{\circ} \mathrm{C}\left(0^{\circ} \mathrm{C}\right.$ đến $\left.+400^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | $\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{0 ; 20 ; 60 ; 120 ;} \frac{140}{0 ;}$ | Cái | 01 |
| 5 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature | PVĐ/Range: $-40 \sim 150^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ | $\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{-30 ; 0 ; 20 ; 60 ;} \frac{121}{}$ | Cái | 01 |
| 6 | Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature | PVĐ/Range: $-40 \sim 150^{\circ} \mathrm{C}$ <br> Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ | $\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{-30 ; 0 ; 20 ; 60 ;}$ | Cái | 01 |

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline TT \& Nội dung cầu \& \multicolumn{2}{|l|}{Đặc tính kỹ thuật (nếu có)} \& Đơn vị tính \& $$
\begin{gathered}
\text { Sû́n } \\
\text { lưong }
\end{gathered}
$$ <br>
\hline 7 \& Datalogger tự ghì Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature \& PVĐ/Range: $-80 \sim 150^{\circ} \mathrm{C}$ Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ ĐCX/ Accuracy: $\pm 0,3^{\circ} \mathrm{C}$ ( -80 đến $-50^{\circ} \mathrm{C}$ ) $\pm 0,2^{\circ} \mathrm{C}\left(-50\right.$ đến $\left.-40^{\circ} \mathrm{C}\right)$ $\pm 0,1^{\circ} \mathrm{C}$ ( -40 đến $-25^{\circ} \mathrm{C}$ )
$$
\pm 0,05^{\circ} \mathrm{C}\left(-25 \text { đến } 150^{\circ} \mathrm{C}\right)
$$ \& $$
\frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{0 ; 60 ; 90 ; 121 ;} \frac{140}{}
$$ \& Cái \& lựng

01 <br>

\hline \[
8

\] \& | Datalogger tự ghi Ellab |
| :--- |
| Model: TrackSense Pro |
| Single Temperature | \& | PVĐ/Range: $-80 \sim 140^{\circ} \mathrm{C}$ / -196 đến $-80^{\circ} \mathrm{C}$ (thân logger đặt ở nđ môi trường) |
| :--- |
| Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ |
| ĐCX/ Accuracy: |
| $\pm 0,1^{\circ} \mathrm{C}$ ( -40 đến $140^{\circ} \mathrm{C}$ ) |
| $\pm 0,2^{\circ} \mathrm{C}\left(-50\right.$ đến $\left.-40^{\circ} \mathrm{C}\right)$ |
| $\pm 3^{\circ} \mathrm{C}$ ( -196 đến $-80^{\circ} \mathrm{C}$ ) |
| $\pm 0,5^{\circ} \mathrm{C}$ (nếu HC |
| tại $-196^{\circ} \mathrm{C}$ ) | \& \[

$$
\begin{aligned}
& \frac{\text { Nhiêt đồ }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{-80 ;-30 ; 0 ; 30} \mathrm{60}
\end{aligned}
$$
\] \& Cái \& 01 <br>

\hline 9 \& Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature \& | PVĐ/Range: $-80 \sim 140^{\circ} \mathrm{C}$ / -196 đến $-80^{\circ} \mathrm{C}$ (thân logger đặt ở nđ môi trường) |
| :--- |
| Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ ĐCX/ Accuracy: $\pm 0,1^{\circ} \mathrm{C}\left(-40\right.$ đến $\left.140^{\circ} \mathrm{C}\right)$ $\pm 0,2^{\circ} \mathrm{C}\left(-50\right.$ đến $\left.-40^{\circ} \mathrm{C}\right)$ $\pm 3^{\circ} \mathrm{C}\left(-196\right.$ đến $\left.-80^{\circ} \mathrm{C}\right)$ $\pm 0,5^{\circ} \mathrm{C}$ (nếu HC tại $-196^{\circ} \mathrm{C}$ ) | \& \[

\frac{Nhiêt đô\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right)}{-80 ;-30 ; 0 ; 30} 60
\] \& Cái \& 01 <br>

\hline 10 \& Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature \& | PVĐ/Range: $-80 \sim 140^{\circ} \mathrm{C}$ / -196 đến $-80^{\circ} \mathrm{C}$ (thân logger đặt ở nđ môi trường) |
| :--- |
| Resolution: $0,0001^{\circ} \mathrm{C}$ |
| ĐCX/ Accuracy: |
| $\pm 0,1^{\circ} \mathrm{C}\left(-40\right.$ đến $\left.140^{\circ} \mathrm{C}\right)$ |
| $\pm 0,2^{\circ} \mathrm{C}\left(-50\right.$ đến $\left.-40^{\circ} \mathrm{C}\right)$ |
| $\pm 3^{\circ} \mathrm{C}$ ( -196 đến $-80^{\circ} \mathrm{C}$ ) |
| $\pm 0,5^{\circ} \mathrm{C}$ (nếu HC |
| tại $\left.-196^{\circ} \mathrm{C}\right)$ | \& \[

$$
\begin{aligned}
& \frac{\text { Nhiêt đô }\left({ }^{\circ} \mathrm{C}\right):}{-80 ;-30 ; 0 ; 30 ;} \\
& 60
\end{aligned}
$$
\] \& Cái \& 01 <br>

\hline
\end{tabular}

- Hồ so báo giá gồm:
+ Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo;
+ Tài liệu liên quan: bao gồm hồ sơ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý của sản phẩm (nếu có);
- Thời gian nhận báo giá: không muộn hơn ngày 17/6/2023.
- 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, Phuờng Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
+ File mềm được gứi đến địa chỉ email: ngoctham3107@gmail.com
+ Mọi chi tiết xin liên hệ: chị Ngọc Thẩm - Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại 0936548286.

Trân trong./.

## Nơi nhận:

TL. VIỆN TRƯỞNG

- Nhự trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện);
- Lưu: VT, VTTBYT.



## Phụ lục <br> BIỂU MÃ̃U BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1753/PAS-VTTBYT ngày 15/6/2023 của Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh)
$\qquad$ , ngày $\qquad$ tháng $\qquad$ năm $\qquad$

## 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 dịch vự viện yêu <br> cầu | Đề xuất kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá <br> (VNĐ, có <br> VAT) | Thành tiền | Ghi chú (nếu <br> có) |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Giá chào đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan
- Hiệu lực báo giá:
- Các nội dung khác (nếu có)

