**BẢNG CHÀO GIÁ NHẦY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vật tư** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Số lượng** | **Tên thương mại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Hãng sản xuất** | **Hãng chủ sở hữu** | **Nước sản xuất** | **Phân nhóm** | **Đơn giá** | **Giá kê khai** | **Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng** | **Mã số kê khai** | **Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế** | **Số đăng ký lưu hành** |
| 1 | Nhầy Kết Dính 700 | - Loại: kết dính (Cohesive)  - Thể tích: ≥ 0.85 ml  - Độ nhớt: ≥ 700,000 mPas  - Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate  - Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 49.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhầy đặc biệt | - Loại: đặc biệt (Viscoadaptive)  - Thể tích: ≥ 0.55 ml  - Độ nhớt: ≥ 3.900.000 mPas  - Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate  - Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhầy phân tán một thành phần | - Loại: Phân tán (Dispersive)  - Thể tích: ≥ 1 ml  - Độ nhớt: ≥ 30.000 mPas  - Thành phần: ≥ 3% sodium hyaluronate  - Trọng lượng phân tử: ≥ 600.000 Daltons | 49.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhầy phân tán HPMC | - Loại: Phân tán (Dispersive)  - Thể tích: ≥ 2 ml  - Độ nhớt: ≥ 10.000 mPas  - Thành phần: ≥ 2% Hydroxypropyl methyl cellulose  - Trọng lượng phân tử: Không yêu cầu | 16.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhầy đôi | Gồm 2 ống:  - Ống 1 chứa nhầy  Loại: Phân tán (Dispersive)  Thể tích: ≥ 0.5 ml  Độ nhớt: ≥ 40.000 mPas  Thành phần: ≥ 3% sodium hyaluronate có hoặc không kèm Chondroitin sulfate  Trọng lượng phân tử:≥ 600,000 Daltons  - Ống 2 chứa nhầy  Loại: kết dính (Cohesive)  Thể tích: ≥ 0.5 ml  Độ nhớt: ≥ 150.000 mPas  Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate  Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 11.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí.

Thời hạn báo giá đến 31/12/2022.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **, ngày tháng năm**  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  **(Ký tên, đóng dấu)** |