|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Hưng Yên*, *ngày 18 tháng 10 năm 2023*

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Về việc kiểm định máy X quang chẩn đoán, kiểm xạ phòng máy X quang chẩn đoán và đo liều xạ kế cá nhân

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định máy X quang chẩn đoán, kiểm xạ phòng máy X quang chẩn đoán và đo liều kế cá nhân với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Lã Ngọc Điệp, điều dưỡng trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0986532355

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nhận qua email: [langocdiep123@gmail.com](mailto:langocdiep123@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến trước 16 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023

**II.** **Nội dung yêu cầu báo giá**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dịch vụ** | **Mô tả dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ** |
| **A** | **Kiểm định máy, kiểm xạ phòng** | | | | |  |
| 1 | Kiểm định máy CT | QCVN12:2016 | Máy | 03 | Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên | Trước ngày 10/11/2023 |
| 2 | Kiểm định máy DSA | QCVN16:2016 | Máy | 01 |
| 3 | Kiểm định máy C Arm | QCVN16:2016 | Máy | 01 |
| 4 | Kiểm định máy X Quang di động | QCVN15:2016 | Máy | 01 |
| 5 | Kiểm định máy đo độ Loãng xương | QCVN24:2023 | Máy | 01 |
| 6 | Kiểm xạ phòng máy CT | TT13/2014/TTLT-BKHCN-BYT | Phòng | 03 |
| 7 | Kiểm xạ phòng máy DSA | TT13/2014/TTLT-BKHCN-BYT | Phòng | 01 |
| 8 | Kiểm xạ phòng X Quang | TT13/2014/TTLT-BKHCN-BYT | Phòng | 02 |
| 9 | Kiểm xạ phòng máy đo độ Loãng Xương | TT13/2014/TTLT-BKHCN-BYT | Phòng | 01 |
| **B** | **Đo liều xạ kế cá nhân** | | | | |  |
| 1 | Đo liều xạ kế cá nhân 01 năm (20 liều kế x 4 quý/năm) |  | Số lượng | 80 | Tại trung tâm đo liều xạ kế | Trong một năm |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN**  *(đã ký)*  **PGĐ Hoàng Quốc Khái** |