|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ BẮC NINH  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2022* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện hệ thống thang máy tòa nhà C1, C2, C3, C4 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022**

*Kính gửi:* **Các Quý nhà thầu**

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-BVT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật gói thầu “Dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện hệ thống thang máy tòa nhà C1, C2, C3, C4 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022”;*

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị các **Quý nhà thầu** gửi báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.

Thời điểm nhận báo giá: Trước 15h00 Thứ 6 ngày 06 tháng 8 năm 2022.

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu).

Địa điểm nhận báo giá:

- Bản gốc tại: Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Bản sao PDF nhận tại địa chỉ Email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com) và hcqt.bvdkbn@gmail.com; hoặc địa chỉ Zalo 094.206.1968

Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.821.242

*Chân thành cảm ơn./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Như kính gửi;  - Lưu TCKT. | **GIÁM ĐỐC**  **Hạ Bá Chân** |

**Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa**

*“Dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện hệ thống thang máy tòa nhà C1, C2, C3, C4*

*tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2022”*

*(Kèm Thư mời báo giá ngày 02/8/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Ký mã hiệu** | **Hãng sản xuất/ nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Cáp tải chuyên dụng cho thang máy (khống chế vượt tốc) | - Cáp thép có lõi tẩm dầu tự bôi trơn dùng cho thang máy dẫn động kéo.  - Số lượng 6x100m.  - Số lượng thang 06  - Đường kính cáp 06 mm  - Độ bền (sức căng): 1370/1770 N/mm2  - Lực kéo đứt tối thiểu: 28.10KN  - Kiểu lõi: Lõi bố tẩm dầu  - Cấu tạo: 8 x 19S (8x19 sợi)  - Cáp đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN | Governor | Governor /Thái lan | m | 600 | 06 thang máy nhà C2 |
| 2 | Công tắc hành trình | - Loại: General-purpose vertical  - Loại/Kiểu tác động: Roller arm lever  - Cấu hình tiếp điểm/đầu ra: DPST (2NC), SPST (1NC)  - Công suất tiếp điểm đầu ra (tải điện trở): 10A at 250VAC, 3A at 250VAC  - Kiểu hiển thị: No  - Lực tác động (Lực tác động tối đa): 5N  - Khoảng cách di chuyển của điểm tác động: 4mm  - Khoảng cách khi vượt quá giới hạn: 5mm  - Thông số tính năng: Slow-action  - Chiều rộng/cao/sâu thân: 31mm/64mm/31.5mm  - Phương pháp kết nối: Screw terminals  - Cách lắp đặt: Surface mounting  - Kích thước ống dẫn cáp: M20  - Cấp độ bảo vệ: IP67  - Tiêu chuẩn: CCC, CE, IEC, TÜV | D4N-4D62 | Omron/ Nhật Bản | Bộ | 24 | 06 thang máy nhà C2 |
| 3 | Board mạch nút nhấn | Nút bấm cho thang máy Mitsubishi  Chiếu sáng Màu sắc: màu vàng  Điện áp/ dòng điện: 12V DC, 15mA  Số tiếp điểm: 1NO  Có đèn nhớ phát sáng | LHB-056 | Mitsubishi/ Nhật Bản | Chiếc | 02 | Thang máy số 02, 03 nhà C2 |
| 4 | Dây curoa thang máy nhà C1 | Bản rộng: 15 mm  Sablass (loại dẹt)  Chủng loại: PK  Dòng dây: 3PK – 12PK  Chiều dài dây: 3,2 m | Ký hiệu bước ren: S5M | Sablass / Thái Lan | Bộ | 01 | Thang máy số 02 nhà C1 |
| 5 | Dây curoa thang máy nhà C3 | Bản rộng: 15 mm;  Sablass (loại dẹt)  Chủng loại: PK  Dòng dây: 3PK – 12PK  Chiều dài dây: 4 m | Ký hiệu bước ren: S5M | Sablass / Thái Lan | Bộ | 03 | 03 thang máy nhà C3 |
| 6 | Dây curoa thang máy nhà C4 | Bản rộng: 15 mm;  Sablass (loại dẹt)  Chủng loại: PK  Dòng dây: 3PK – 12PK  Chiều dài dây: 4 m | Ký hiệu bước ren: S5M | Sablass / Thái Lan | Bộ | 01 | Thang máy nhà C4 |

*MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/8/2022)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…….**  Đc:…………. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: [bvdkbacninh@gmail.com](mailto:bvdkbacninh@gmail.com)

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu**  **Hãng sản xuất/**  **Nước sản xuất** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

|  |  |
| --- | --- |
| Ghi chú:   * *Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.* * *Chất lượng hàng hóa mới 100%.* * *Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.* * *Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký* * *Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).* | ........, ngày …. tháng …. năm 2022  ĐẠI DIỆN CÔNG TY |