|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HƯNG YÊN**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2023* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Về việc thẩm định giá** **vật tư y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: Các nhà thầu thẩm định giá

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 Thông tư số 58/2016/ TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính “Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp”; thông tư số: 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu thuê thẩm định giá vật tư y tế mua sắm năm 2023. Chi tiết về vật tư y tế như phụ lục kèm theo.

Bệnh viện đề nghị quý Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá tới Bệnh viện.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu thuê tư vấn thẩm định giá.

Thời điểm nhận báo giá tại Bệnh viện: Trước 16h30, ngày 01 tháng 11 năm 2023.

**Yêu cầu về báo giá:**

- 01 bản gốc bằng tiếng Việt (bản đã đóng dấu).

- Giá trong Báo giá phải bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

- Hiệu lực báo giá: ≥ 45 ngày kể từ ngày 01/11/2023

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ cơ quan: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Vũ Thị Phượng, nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0985385082

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên xin trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN****Phó giám đốc Hoàng Quốc Khái đã ký** |

**Phụ lục: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/10/2023**về việc thẩm định giá vật tư y tế mua sắm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên)*

| **TT** | **Mã theo Thông tư 04/2017/TT-BYT** | **Tên hàng hóa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Phần 1: Băng, vật liệu cầm máu, găng tay, ống thông, kim, túi các loại** |
|  | N03.05.010 | Ba chạc truyền dịch có dây nối | Bộ |  1,000  |
|  | Không có trong TT04 | Bao cao su | Chiếc |  1,500  |
|  | N02.01.010 | Băng bột bó thạch cao cỡ 10cm x 2,7m | Cuộn |  2,120  |
|  | N02.01.040 | Băng cuộn cỡ 10cm x 5m | Cuộn |  32,000  |
|  | N02.01.040 | Băng cuộn cỡ 5cm x 5m | Cuộn |  5,000  |
|  | N02.01.020 | Băng chun có keo, vô trùng | Cuộn |  150  |
|  | N01.01.020 | Bông ép sọ não 1,5cm x 5cm vô trùng  | Miếng/cái |  2,000  |
|  | N01.01.020 | Bông ép sọ não 4,5cm x 5cm vô trùng | Miếng/cái |  3,000  |
|  | N03.01.010 | Bơm cho ăn 50ml | Cái |  8,000  |
|  | N03.07.030 | Bịch đựng máu đơn 250ml | Cái |  190  |
|  | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các số | Cái |  30  |
|  | Không có trong TT04 | Dây garo | Chiếc |  400  |
|  | N04.02.060 | Dây hút đờm kín | Bộ |  60  |
|  | N04.02.060 | Dây máy hút dịch | Cái |  50  |
|  | N02.04.060 | Dây dẫn dịch vào ra bằng Silicol trong mổ nội soi | Bộ |  2  |
|  | N04.02.060 | Đầu hút dịch  | Cái |  50  |
|  | N03.06.030 | Găng tay khám không bột các cỡ | Đôi |  14,600  |
|  | N03.06.050 | Găng tay cao su y tế đã tiệt trùng | Đôi |  126,000  |
|  | N03.06.010 | Găng tay khám các size | Đôi |  950,000  |
|  | N03.07.070 | Cốc đựng bệnh phẩm  | Cái |  2,000  |
|  | N03.07.070 | Đĩa Petri 90mm x 15mm | cái |  1,000  |
|  | N03.02.030 | Kim chích máu test đường huyết | Cái |  10,000  |
|  | N03.03.070 | Kim gây tê nha khoa các số  | Cái |  100  |
|  | N03.03.070 | Kim gây tê tủy sống (Kim gây tê tuỷ sống đầu bút chì 27G) | Cái |  20  |
|  | N03.03.090 | Kim sinh thiết dùng 1 lần các loại, các cỡ | Cái |  120  |
|  | N03.03.010 | Kim chọc dùng cho tán sỏi qua da  | Cái |  60  |
|  | N02.03.100 | Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da  | Miếng |  60  |
|  | N04.01.040 | Ống nội khí quản 2 nòng các số | Bộ |  10  |
|  | N04.01.040 | Ống nội khí quản có đường hút dịch trên bóng các cỡ  | Bộ |  50  |
|  | N04.01.040 | Ống nội khí quản có lò xo kim loại có bóng các số từ 5-8  | Bộ |  10  |
|  | N04.03.100 | Ống nối ruột gà dùng cho máy thở (cho người lớn ) | Cái |  1,050  |
|  | N04.01.010 | Canuyn mayo các cỡ | Cái |  1,200  |
|  | N04.01.070 | Ống thông khí tai chữ T | Cái |  20  |
|  | N04.01.070 | Ống thông khí tai người lớn  | Cái |  95  |
|  | N04.01.070 | Ống thông khí tai trẻ em | Cái |  25  |
|  | N04.04.010 | Ống thông niệu quản chuyên dùng cho tán sỏi qua da  | Cái |  60  |
|  | N02.04.050 | Sáp cầm máu xương | Miếng |  320  |
|  | N04.01.090 | Sonde chữ T phủ Silicon các số | Cái |  60  |
|  | N04.01.090 | Sonde dẫn lưu các cỡ vô khuẩn | Cái |  1,500  |
|  | N04.01.090 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Cái |  670  |
|  | N04.01.090 | Sonde Malecot các số | Cái |  100  |
|  | N04.01.090 | Sonde Nelaton các số | Cái |  250  |
|  | N03.07.030 | Tấm trải nilon vô khuẩn các cỡ | Cái |  1,500  |
|  | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu (túi 2 lít) | Chiếc,Cái |  2,200  |
|  | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu có quai treo (túi 2 lít) | Chiếc,Cái |  7,500  |
|  | N03.07.030 | Túi ép tiệt trùng dẹp cỡ 150mm x 200m | Cuộn |  20  |
|  | N03.07.030 | Túi ép tiệt trùng dẹp cỡ 75mm x 200m | Cuộn |  5  |
|  | N03.07.030 | Túi ép tiệt trùng phồng cỡ 20cm x 100m | Cuộn |  10  |
|  | N03.07.030 | Túi ép tiệt trùng phồng cỡ 25cm x 100m | Cuộn |  30  |
|  | N03.07.030 | Túi ép tiệt trùng phồng cỡ 35cm x 100m | Cuộn |  10  |
|  | N02.04.040 | Vật liệu cầm máu 1cm x 5cm x 7cm | Miếng |  180  |
|  | N02.04.050 | Vật liệu cầm máu mũi | Miếng |  500  |
|  | N02.04.050 | Vật liệu cầm máu tai | Miếng |  100  |
|  | Không có trong TT04 | Vỏ que nong dùng cho tán sỏi qua da  | Cái |  60  |
|  | **Phần 2: Vật tư y tế dùng trong thủ thuật, phẫu thuật** |
|  | N08.00.050 | Bao bọc Camera đã tiệt trùng | Cái |  6,000  |
|  | N08.00.010 | Băng ghim khâu nối dùng cho dụng cụ mổ nội soi loại cong (gập góc) | Chiếc/Cái |  10  |
|  | Không có trong TT04 | Bộ kết nối định vị gắn bệnh nhân | Bộ |  5  |
|  | Không có trong TT04 | Bộ kết nối định vị gắn dụng cụ | Bộ |  5  |
|  | N08.00.260 | Clip polyme cầm máu | Cái |  250  |
|  | N05.02.040 | Chỉ khâu gan tự tiêu Polyglactin số 1 | Sợi |  12  |
|  | N05.03.040 | Dây dao siêu âm (cho tay dao mổ mở) | Cái |  1  |
|  | N05.03.040 | Dây dao siêu âm (cho tay dao mổ nội soi)  | Cái |  1  |
|  | N07.04.050 | Dụng cụ khâu nối tiêu hóa dùng cho mổ mở  | Cái |  10  |
|  | N07.04.050 | Dụng cụ khâu nối tự động dùng cho mổ nội soi  | Bộ |  3  |
|  | N07.04.050 | Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tự động tròn các cỡ  | Bộ |  50  |
|  | N07.05.090 | Điện cực cắt, đốt trong phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến các loại, các cỡ (trong môi trường sorbitol) | Cái |  30  |
|  | N07.05.090 | Điện cực cắt trong phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến hình vòng | Cái |  20  |
|  | N07.05.090 | Điện cực đốt trong phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến hình cầu | Cái |  3  |
|  | N07.03.110 | Lưỡi cắt nạo xoang cong | Cái |  25  |
|  | N07.03.110 | Lưỡi cắt nạo xoang thẳng | Cái |  25  |
|  | N05.03.040 | Lưỡi dao Bipolar mổ nội soi | Cái |  3  |
|  | N05.03.080 | Lưỡi dao mổ các số | Cái |  14,000  |
|  | N05.03.040 | Lưỡi dao siêu âm mổ nội soi | Cái |  15  |
|  | N07.03.110 | Lưỡi nạo VA loại cong | Cái |  25  |
|  | N08.00.330 | Mũi cắt sọ não dùng cho máy khoan IPC của hãng Medtronic | Cái |  30  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan kim cương tròn | Cái, bộ |  20  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan sọ não tự dừng độ dày xương sọ các cỡ dùng cho máy khoan IPC của hãng Medtronic | Cái |  20  |
|  | N08.00.330 | Mũi Khoan tai kim cương các cỡ dùng cho máy khoan IPC của hãng Medtronic | Cái |  10  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan tai loại phá các cỡ dùng cho máy khoan IPC của hãng Medtronic  | Cái |  10  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan tạo hình dùng cho máy khoan IPC của hãng Medtronic | Cái |  8  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan trụ thuôn | Cái, bộ |  20  |
|  | N08.00.330 | Mũi khoan xương đa năng dùng trong chấn thương | Cái |  15  |
|  | N05.03.040 | Tay dao mổ điện đơn cực, loại dùng nhiều lần cho dao mổ điện ký hiệu: Force FX-8C của hãng Covidien | Cái |  10  |
|  | N05.03.040 | Tay dao siêu âm mổ mở | Cái |  5  |
|  | N07.05.040 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da | Bộ |  60  |
|  | N07.05.080 | Dây dẫn tia laser các cỡ | Cái |  4  |
|  | **Phần 3: Vật tư dùng trong phẫu thuật sọ não, cột sống** |
|  | N03.03.010 | Kim chọc dò dùng cho vít đa trục rỗng nòng trong kỹ thuật mổ ít xâm lấn | Cái |  30  |
|  | N06.04.020 | Miếng ghép đĩa đệm cổ các cỡ | Miếng |  7  |
|  | N06.04.020 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng  | Miếng |  40  |
|  | N06.04.020 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng | Miếng |  50  |
|  | N06.04.020 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng | Cái |  60  |
|  | N06.05.030 | Miếng vá khuyết sọ loại 150mm x 150mm | Miếng |  4  |
|  | N06.05.030 | Lưới vá sọ (Miếng vá khuyết sọ titan 50 x 50 mm) | Miếng |  15  |
|  | N06.05.030 | Lưới vá sọ (Miếng vá khuyết sọ titan 100 x 100 mm) | Miếng |  15  |
|  | N07.06.050 | Nẹp cổ sau các cỡ | Cái |  10  |
|  | N07.06.040 | Nẹp cổ trước 1 tầng | Cái |  5  |
|  | N07.06.040 | Nẹp cổ trước 2 tầng | Cái |  2  |
|  | N07.06.050 | Nẹp dọc cột sống lưng | Cái, Thanh |  160  |
|  | N07.06.050 | Nẹp dọc uốn sẵn dùng cho vít mổ ít xâm lấn qua da  | Cái |  30  |
|  | N07.06.050 | Nẹp dọc uốn sẵn các cỡ dùng trong kỹ thuật mổ ít xâm lấn | Cái |  30  |
|  | N07.06.050 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực cứng, mềm các cỡ | Bộ |  80  |
|  | N07.06.040 | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0 mm | Cái |  170  |
|  | N07.06.040 | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ dùng vít 2.0mm | Cái |  55  |
|  | N07.06.040 | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ dùng vít 2.0mm | Cái |  5  |
|  | N07.06.040 | Nẹp cố định xương sọ (Loại không dùng vít) | Cái |  90  |
|  | N07.06.040 | Ốc hãm trong của vít đa trục | Cái |  400  |
|  | N07.06.040 | Ốc khóa trong dùng cho vít mổ ít xâm lấn qua da  | Cái |  90  |
|  | N07.06.040 | Ốc khóa trong dùng cho vít cột sống | Cái |  220  |
|  | N06.01.020 | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng  | Bộ |  10  |
|  | N06.01.020 | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài  | Bộ |  15  |
|  | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống có bóng. | Bộ |  75  |
|  | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống có bóng. | Bộ |  40  |
|  | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống không có bóng. | Bộ |  20  |
|  | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống có bóng | Bộ |  50  |
|  | N07.06.040 | Vít cổ sau đa trục các cỡ | Cái |  80  |
|  | N07.06.040 | Vít dùng cho nẹp cổ trước  | Cái |  18  |
|  | N07.06.040 | Vít đa trục rỗng nòng  | Cái |  30  |
|  | N07.06.040 | Vít khóa trong cổ sau | Cái |  80  |
|  | N07.06.040 | Vít xốp đơn hướng, đa hướng cho nẹp cổ trước các cỡ | Cái |  10  |
|  | N07.06.040 | Vít mổ ít xâm lấn qua da đa trục các cỡ | Cái |  90  |
|  | N07.06.040 | Vít cột sống lưng đa trục các cỡ | Cái |  220  |
|  | N07.06.040 | Vít đa trục | Cái |  370  |
|  | N07.06.040 | Vít đa trục rỗng nòng các cỡ dùng trong kỹ thuật mổ ít xâm lấn | Cái |  90  |
|  | N07.06.040 | Vít titanium tự taro đường kính 2.0mm, 2.3mm | Cái |  850  |
|  | N07.06.070 | Xi măng xương sinh học | Gram, lọ |  5  |
|  | N07.06.040 | Vít cố định xương hàm | Cái |  60  |
|  | N07.06.040 | Ốc khóa dùng cho vít mổ ít xâm lấn qua da | Cái |  90  |
|  | **Phần 4: Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình** |
|  | N05.02.070 | Chỉ khâu thép | Cuộn |  15  |
|  | N05.03.090 | Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio cao tần | Cái |  40  |
|  | N07.06.040 | Đinh Kirschner  | Cái |  200  |
|  | N07.06.040 | Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít  | Cái |  50  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày  | Cái |  25  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải  | Cái |  25  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái |  15  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa đầu trên xương chày  | Cái |  25  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa xương bản hẹp  | Cái |  50  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa xương bản rộng  | Cái |  50  |
|  | N07.06.050 | Nẹp khóa xương đòn | Cái |  40  |
|  | N07.06.040 | Nẹp chữ T dùng vít 2.0mm | Cái |  20  |
|  | N07.06.040 | Nẹp thẳng dùng vít 2.0mm | Cái |  20  |
|  | N07.06.040 | Nẹp khóa xương titanium hình mắt xích | Cái |  100  |
|  | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Cái |  25  |
|  | N07.06.040 | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi | Cái |  100  |
|  | N07.06.040 | Vít xương cứng đường kính 2.0mm | Cái |  20  |
|  | N07.06.040 | Vít xương xốp đường kính 4.0mm | Cái |  150  |
|  | N07.06.040 | Vít xương xốp đường kính 6.5mm | Cái |  200  |
|  | N07.06.040 | Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài sử dụng trên xương đùi  | Cái |  20  |
|  | N07.06.040 | Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài sử dụng trên xương chày | Cái |  20  |
|  | N07.06.040 | Vít khóa xương tianium 2.4, 2.7, 3.5mm  | Cái |  1,370  |
|  | N07.06.040 | Vít khóa xương titanium 4.5; 5.0mm  | Cái |  1,575  |
|  | N07.06.040 | Vít khóa xương titanium 6.5mm  | Cái |  100  |
|  | N05.02.040 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu liền kim | Tép |  10  |
|  | **Phần 5: Khớp nhân tạo** |
|  | N06.04.053 | Khớp gối toàn phần có xi măng, lồi cầu CoCr | Bộ |  10  |
|  | N06.04.051 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm ceramic | Bộ |  8  |
|  | N06.04.052 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ |  18  |
|  | N06.04.052 | Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi ngắn tự định tâm | Bộ |  12  |
|  | N06.04.051 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng ceramic on ceramic | Bộ |  9  |
|  | N06.04.051 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ |  27  |
|  | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm sứ, lót sứ, chuôi chống xoay. | Bộ |  11  |
|  | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm sứ, lót PE cao phân tử liên kết ngang | Bộ |  11  |
|  | N06.04.051 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm metal, lót PE + vitamin E | Bộ |  29  |
|  | N06.04.052 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi chống xoay | Bộ |  14  |
|  | N06.04.052 | Khớp háng bán phần có xi măng, chuôi chống xoay | Bộ |  11  |
|  | N05.03.060 | Lưỡi bào khớp | Cái |  40  |
|  | N07.06.080 | Dây dẫn nước | Cái |  40  |
|  | **Phần 6: Vật tư y tế sử dụng trong một số thiết bị, chẩn đoán, điều trị khác** |
|  | N08.00.380 | Bộ gây tê ngoài màng cứng các loại, các cỡ |  bộ  |  150  |
|  | Không có trong TT04 | Bình ga EO 100% | Bình |  150  |
|  | N09.00.010 | Bóng đèn hồng ngoại các loại | Chiếc |  30  |
|  | N08.00.030 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Cuộn |  72  |
|  | N08.00.030 | Băng keo thử nhiệt sấy khô | Cuộn |  90  |
|  | Không có trong TT04 | Bowie dick test  | Gói (test) |  250  |
|  | N03.07.060 | Cassettes chuyển đúc bệnh phẩm | Cái |  10,000  |
|  | Không có trong TT04 | Chất hãm hình | Bộ |  2  |
|  | Không có trong TT04 | Chất hiện hình | Bộ |  2  |
|  | Không có trong TT04 | Test hóa học hấp ướt Class 5 | Test, que, cái, miếng |  2,500  |
|  | Không có trong TT04 | Test hóa học EO | Test, que, cái, miếng |  1,500  |
|  | Không có trong TT04 | Chổi rửa dụng cụ nội soi các cỡ | Chiếc |  15  |
|  | N08.00.230 | Đầu đo huyết áp xâm nhập | Bộ |  10  |
|  | N08.00.190 | Đầu côn các loại, các cỡ (dùng để hút mẫu trong xét nghiệm) | Chiếc/ Cái |  40,000  |
|  | N08.00.250 | Điện cực dán |  Cái  |  40,000  |
|  | Không có trong TT04 | Đầu nối quả trám | Chiếc |  150  |
|  | Không có trong TT04 | Giấy in cho máy monitor sản khoa | Xấp |  220  |
|  | Không có trong TT04 | Giấy in điện tim 06 cần (máy ECG-1250K Nihon kohden) | Xấp |  550  |
|  | Không có trong TT04 | Lam kính | Chiếc, cái |  21,600  |
|  | Không có trong TT04 | Lamen | Miếng |  8,000  |
|  | N05.03.070 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Cái |  500  |
|  | N08.00.310 | Mask thở không xâm nhập các cỡ loại dùng nhiều lần cho máy thở HFT 500 của hãng MEKICS | Cái, chiếc |  5  |
|  | N08.00.310 | Mask thở oxy cho máy thở không xâm nhập | Cái, chiếc |  20  |
|  | N08.00.310 | Mask thở CPAP BOUSSIGNAC | Bộ, cái, chiếc |  2  |
|  | N08.00.310 | Mask thở oxy (loại thở lại) | Cái, chiếc |  800  |
|  | N08.00.310 | Mask thở khí dung các cỡ dùng một lần |  Cái  |  2,500  |
|  | Không có trong TT04 | Parafin hạt tinh khiết  | Kg |  100  |
|  | N07.01.500 | Phim X-Quang răng 3cm x 4cm | Tờ, cái |  150  |
|  | N08.00.350 | Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ | Cái |  850  |
|  | N07.02.040 | Quả lọc dùng trao đổi huyết tương  | Bộ |  10  |
|  | N07.02.060 | Quả lọc dùng cho lọc máu liên tục  | Bộ |  15  |
|  | N09.00.060 | Tấm cố định phần đầu cổ liền vai dùng trong xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái |  80  |
|  | N09.00.060 | Tấm cố định phần đầu dùng trong xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái |  50  |
|  | N09.00.060 | Tấm cố định phần khung chậu dùng trong xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái |  50  |
|  | N09.00.060 | Tấm cố định phần ngực dùng trong xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái |  80  |
|  | N08.00.370 | Tấm giữ nhiệt dùng cho máy sưởi ấm bệnh nhân | Cái |  100  |
|  | Không có trong TT04 | Test sinh học EO  | Ống, hộp |  2  |
|  | Không có trong TT04 | Giấy in ảnh màu máy nội soi tai mũi họng, nội soi tiêu hóa | Tờ |  3,600  |
|  | Không có trong TT04 | Giấy in siêu âm đen trắng |  cuộn  |  700  |
|  | Không có trong TT04 | Ống nghiệm có chứa hạt bi | Chiếc |  10,000  |
|  | Không có trong TT04 | Ống chống đông Natricitrat  | Ống |  33,000  |
|  | Không có trong TT04 | Ống nghiệm nhựa có nút | Chiếc |  1,300  |
|  | Không có trong TT04 | Ống nghiệm nhựa không nút | Chiếc |  281,000  |
|  | Không có trong TT04 | Ống chống đông EDTA có nút cao su |  Cái  |  150,000  |
|  | Không có trong TT04 | Ống chống đông EDTA có nút nhựa |  cái  |  10,000  |
|  | Không có trong TT04 | Ống nghiệm Heparin |  Cái  |  118,000  |
|  | N08.00.350 | Phin lọc khí đo chức năng hô hấp tương thích với máy KOKO | Chiếc |  2,000  |
|  | Không có trong TT04 | Pipet nhựa | Chiếc |  3,000  |
|  | Không có trong TT04 | Que lấy tế bào | Que |  500  |
|  | **Phần 7: Vật tư can thiệp điện quang** |
|  | N07.01.110 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi  | Bộ |  45  |
|  | N07.01.110 | Bộ dụng cụ mở đường xuyên gan qua da, hỗ trợ dẫn lưu đường mật và các kỹ thuật khác | Bộ |  15  |
|  | N04.02.030 | Bộ đặt dẫn lưu thận qua da các loại các cỡ | Bộ |  10  |
|  | N03.01.020 | Bơm tiêm đầu xoáy các cỡ, có các màu để lựa chọn | Cái |  150  |
|  | N03.01.040 | Bơm tiêm (150ml) dùng cho máy bơm thuốc cản quang | Cái |  60  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường ái nước dài 260cm | Cái |  10  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước  | Cái |  100  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường loại cứng dùng trong dẫn lưu và đặt Stent đường mật | Cái |  5  |
|  | N04.03.090 | Dây nối bơm thuốc cản quang các cỡ  | Cái |  80  |
|  | N07.01.330 | Dụng cụ lấy dị vật cỡ nhỏ | Cái |  2  |
|  | N07.01.440 | Hạt nút mạch bằng nhựa các cỡ  | Miếng, thỏi, lọ |  5  |
|  | N07.01.430 | Hạt nút mạch đồng trục các kích cỡ  | Lọ |  30  |
|  | N03.03.010 | Kim chọc dò loại có 2 đường kính trên cùng 1 kim | Cái |  5  |
|  | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh (cỡ 18G; 20G) | Cái |  100  |
|  | N06.02.100 | Khung giá đỡ đường mật | Cái |  10  |
|  | N06.02.100 | Khung giá đỡ đường mật dài 40mm-100mm | Cái |  10  |
|  | N04.02.030 | Ống dẫn lưu đa chức năng (dẫn lưu mật, thận, gan, phổi, áp xe…)  | Cái |  15  |
|  | N04.02.030 | Ống dẫn lưu qua da có khóa các cỡ | Cái |  15  |
|  | N04.04.010 | Ống thông chẩn đoán và can thiệp các loại, các cỡ | Cái |  100  |
|  | N04.04.010 | Ống thông dùng chụp chẩn đoán và hỗ trợ can thiệp mạch | Cái |  10  |
|  | N07.01.430 | Vật liệu nút mạch hạt nhựa hình cầu không đồng kích cỡ  | Lọ |  5  |
|  | N07.01.430 | Chất nút mạch tạm thời  | Miếng, thỏi, lọ |  20  |
|  | N07.01.460 | Vi dây dẫn đường phủ chất ái nước  | Cái |  50  |
|  | N04.04.030 | Vi ống thông can thiệp đường kính ≤ 2.0F  | Cái |  15  |
|  | N04.04.030 | Vi ống thông can thiệp mạch tạng ái nước. | Cái |  20  |
|  | N07.01.470 | Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch có thể thu lại coil | Cái |  10  |
|  | N02.04.030 | Keo sinh học dán mô | Lọ |  [10](https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0390-01174)  |
|  | N07.01.470 | Vòng xoắn kim loại nút mạch tương thích chụp MRI các cỡ | Cái |  10  |
|  | **Phần 8: Vật tư can thiệp tim mạch** |
|  | N07.01.240 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường  | Cái |  50  |
|  | N07.01.240 | Bóng nong động mạch vành có tẩm thuốc | Cái | 15 |
|  | N07.01.240 | Bóng nong động mạch vành đường kính nhỏ cho tổn thương vôi hóa | Cái | 20 |
|  | N07.01.220 | Bộ bơm bóng áp lực cao trong can thiệp động mạch vành | Bộ |  200  |
|  | N07.01.100 | Bộ dụng cụ hút huyết khối động mạch vành có lõi dây dẫn | Bộ |  20  |
|  | N07.01.110 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay  | Bộ |  135  |
|  | N07.01.110 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi các cỡ | Bộ |  100  |
|  | N04.03.100 | Bộ kết nối 3 cổng  | Cái | 270 |
|  | N04.03.100 | Bộ phận kết nối nhiều cổng | Bộ |  180  |
|  | N07.01.110 | Bộ mở đường vào động mạch quay ái nước | Bộ |  315  |
|  | N07.01.220 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành  | Bộ |  200  |
|  | N03.01.020 | Bơm tiêm đầu xoáy | Cái |  540  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ động mạch vành loại mềm | Cái |  180  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ động mạch vành trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính động mạch vành loại cứng | Cái |  20  |
|  | N07.01.270 | Dây dẫn đường cho ống thông ái nước | Cái |  450  |
|  | N04.03.100 | Dây đo áp lực có đầu khóa  | Cái | 630 |
|  | N07.01.330 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng cỡ nhỏ trong can thiệp động mạch vành | Cái | 5 |
|  | N07.01.400 | Điện cực tạo nhịp tim tạm thời loại không bóng phủ Heparin cỡ 5F | Cái | 15 |
|  | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch tròn  | Cái |  270  |
|  | N04.04.020 | Ống thông can thiệp động mạch vành, phủ ái nước, hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành phức tạp mạn tính  | Cái |  15  |
|  | N04.04.010 | Ống thông chẩn đoán mạch vành  | Cái |  135  |
|  | N04.04.010 | Ống thông chẩn đoán Pigtail | Cái |  20  |
|  | N04.04.010 | Ống thông chụp chẩn đoán tim và mạch vành.  | Cái |  90  |
|  | N04.04.010 | Ống thông chụp động mạch vành 2 bên chống xoắn | Cái |  450  |
|  | N04.04.030 | Vi ống thông can thiệp có 2 nòng cho tổn thương tắc mãn tính động mạch vành, ngược dòng và mạch nhánh | Cái |  10  |
|  | N04.04.030 | Vi ống thông siêu nhỏ dạng xoắn dùng cho tổn thương tắc mãn tính | Cái |  5  |
|  | N04.04.020 | Vi ống thông trợ giúp dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ động mạch vành | Cái |  20  |
|  | N06.02.090 | Khung giá đỡ chữa túi phình mạch vành | Cái |  8  |
|  | N03.03.010 | Kim chọc mạch quay, đùi  | Cái |  90  |