**DANH MỤC DỤNG CỤ , TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**WITEG**

**MADE IN GERMANY**

**TCCL: C€; FDA; ISO 9001/2; ISO 46001/2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( WITEG - ĐỨC )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Lammen 22x22mm | Hộp | Hộp/100 miếng  Vỉ/10 hộp  Thùng/50 vỉ |
| 2 | Lammen 22x40mm | Hộp | Hộp/100 miếng  Vỉ/10 hộp  Thùng/50 vỉ |
| 3 | Lammen 22x50mm | Hộp | Hộp/100 miếng  Vỉ/10 hộp  Thùng/50 vỉ |
| 4 | Ống Haematokrit | Ống | Ống/100 cái  Hộp/10 lọ  Thùng/50 hộp |
| 5 | Micropipet 0.5-10ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 6 | Micropipet 2-20ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 7 | Micropipet 5-50ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 8 | Micropipet 10-100ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 9 | Micropipet 20-200ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 10 | Micropipet 100-1000ul | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 12 | Dao mổ số: 10 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 13 | Dao mổ số: 11 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 14 | Dao mổ số: 12 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 15 | Dao mổ số: 15 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 16 | Dao mổ số: 20 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 17 | Dao mổ số: 21 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 18 | Dao mổ số: 22 | Hộp | Hộp/100 cái Thùng/50 hộp |
| 19 | Dao mổ số: 23 | Hộp | Hộp/100 cái |

**BIOSIGMA**

**MADE IN ITALY**

**TCCL: C€; OHSAS 1800: 2007; ISO 13485: 201; ISO 14001: 2004**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( BIOSIGMA – Ý )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Đầu col trắng 0.5-10ul | Cái | Gói/1.000 cái  Thùng/25 gói |
| 2 | Đầu col vàng không khía 0-200ul | Cái | Gói/1.000 cái  Thùng/25 gói |
| 3 | Đầu col vàng có khía 0-200ul | Cái | Gói/1.000 cái  Thùng/25 gói |
| 4 | Đầu col xanh không khía 100-1000ul | Cái | Gói/1.000 cái  Thùng/25 gói |
| 5 | Đầu col trắng có phin lọc đã tiệt trùng 0.1-10 ul | Cái | Hộp/96 cái  Thùng/10 hộp |
| 6 | Đầu col vàng có phin lọc đã tiệt trùng 1-200 ul | Cái | Hộp/96 cái  Thùng/10 hộp |
| 7 | Đầu col xanh có phin lọc đã tiệt trùng 100-1000 ul | Cái | Hộp/100 cái  Thùng/10 hộp |
| 8 | Ống eppendorf 1.5ml có nắp | Cái | Gói/500 cái  Thùng/16 gói |
| 9 | Pipet nhựa 1 ml | Cái | Hộp/500 cái  Thùng/6 hộp |
| 10 | Pipet nhựa 3 ml | Cái | Hộp/500 cái  Thùng/6 hộp |
| 11 | Pipet nhựa 1 ml, tiệt trùng từng cây | Cái | Hộp/500 cái  Thùng/6 hộp |
| 12 | Pipet nhựa 3 ml, tiệt trùng từng cây | Cái | Hộp/ 500cái  Thùng/6 hộp |

**VITREX**

**MADE IN DEMARK**

**TCCL: C€; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **(VITREX – TÂY BAN NHA)** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Lancet ( vĩ giấy, đã tiệt trùng ) | Hộp | Hộp/200 cây  Thùng/50 hộp |
| 2 | Ống Haematokrit | Ống | Ống/100 cái  Hộp/10 ống Thùng/50 hộp |

**TURKUAZ**

**MADE IN TURKEY (THỔ NHĨ KỲ)**

**TCCL: C€; ISO 22716: 2007; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( THỔ NHĨ KỲ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Sát khuẩn tay nhanh 1lít | Chai | Chai/1 lít Thùng/12 chai |
| 2 | Gel điện tim 250ml | Chai | Chai/250 ml  Thùng/40 chai |
| 3 | Gel siêu âm 5 lít – xanh | Can | Can/5 lít  Thùng/4 can |
| 4 | Gel siêu âm 5 lít – trắng | Can | Thùng/4 can/ 5lit |
| 11 | Dung dịch sát khuẩn dùng ngoài da Povidine 90ml | Chai | 90ml/ chai |
| 12 | Nước muối sinh lý 500ml | Chai | 500ml/chai |
| 13 | Nước muối sinh lý 1 lít | chai | 1lit/ chai |

**FARLAB**

**MADE IN TURKEY**

**TCCL: C€; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( THỔ NHĨ KỲ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Điện cực tim – Người lớn | Cái | Gói/50 cái |
| 2 | Điện cực tim – Em bé | Cái | Gói/50 cái |

**DUKIN**

**MADE IN KOREA**

**TCCL: C€ ; ISO 13485: 2012; ISO 14001: 2004**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( DUKIN – HÀN QUỐC)** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| **BỘT BÓ THẠCH CAO** | | | | |
| 1 | Bột bó 3in Hàn Quốc  *Size: 7,5cm\*2,7m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/120 cuộn |
| 2 | Bột bó 4in Hàn Quốc  *Size: 10cm\*2,7m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/120 cuộn |
| 3 | Bột bó 5in Hàn Quốc  *Size: 12,5cm\*2,7m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/120 cuộn |
| 4 | Bột bó 6in Hàn Quốc  *Size: 15cm\*2,7m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/120 cuộn |
| **BỘT BÓ THỦY TINH – DẠNG CUỘN** | | | | |
| 5 | Bột bó **thủy tinh** 3in  *Size: 7,5cm\*3,6m* | Cuộn | Hộp/10 cuộn  Thùng/100 cuộn |
| 6 | Bột bó **thủy tinh** 4in  *Size: 10cm\*3,6m* | Cuộn | Hộp/10 cuộn  Thùng/100 cuộn |
| 7 | Bột bó **thủy tinh** 5in  *Size: 12,5cm\*3,6m* | Cuộn | Hộp/10 cuộn  Thùng/100 cuộn |
| **BỘT BÓ THỦY TINH – DẠNG TẤM CẮT SẴN** | | | | |
| 8 | Bột bó **thủy tinh** 3in  *Size: 7,5cm\*89cm* | Gói | Hộp/5 gói  Thùng/50 gói |
| 9 | Bột bó **thủy tinh** 4in  *Size: 10cm\*76cm* | Gói | Hộp/5 gói  Thùng/50 gói |
| 10 | Bột bó **thủy tinh** 5in  *Size: 12,5cm\*76cm* | Gói | Hộp/5 gói  Thùng/50 gói |
| 11 | Bột bó **thủy tinh** 6in  *Size: 15cm\*114cm* | Gói | Hộp/5 gói  Thùng/50 gói |

**RIBBEL**

**MADE IN INDIA**

**TCCL:** **C€; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( RIBBER - ẤN ĐỘ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Dao mổ size 10  *( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu nhỏ )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 2 | Dao mổ size 11  *( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi nhọn )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 3 | Dao mổ size 12  *(Lưỡi cong, bản nhỏ, đầu mũi nhọn )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 4 | Dao mổ size 15  *(Lưỡi thẳng, bản nhỏ,đầu mũi bầu trung)* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 5 | Dao mổ size 20  *(Lưỡi thẳng, bản nhỏ,đầu mũi bầu ngắn)* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 6 | Dao mổ size 21  *( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 7 | Dao mổ size 22  *( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu lớn )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |
| 8 | Dao mổ size 23  *( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu )* | Hộp | Hộp/100 cây Thùng/100 hộp |

**MEDIKIT**

**MADE IN INDIA**

**TCCL: C€; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( MEDIKIT - ẤN ĐỘ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Kim luồn tĩnh mạch – size 14 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 2 | Kim luồn tĩnh mạch – size 16 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 3 | Kim luồn tĩnh mạch – size 18 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 4 | Kim luồn tĩnh mạch – size 20 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 5 | Kim luồn tĩnh mạch – size 22 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 6 | Kim luồn tĩnh mạch – size 24 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |
| 7 | Kim luồn tĩnh mạch – size 26 | Cây | Hộp/100 cây Thùng/10 hộp |

**TELEPAPER**

**MADE IN MALAYSIA**

**TCCL: C€; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 50mm x 30m* | Cuộn | Thùng/100 cuộn |
| 2 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 58mm x 25m* | Cuộn | Thùng/100 cuộn |
| 3 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 60mm x 30m* | Cuộn | Thùng/100 cuộn |
| 4 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 63mm x 30m* | Cuộn | Thùng/100 cuộn |
| 5 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 80mm x 20m* | Cuộn | Thùng/120 cuộn |
| 6 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 110mm x 25m* | Cuộn | Thùng/50 cuộn |
| 7 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 50mm x 100mm x 300tờ* | Xấp | Thùng/60 xấp |
| 8 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 63mm x 100mm x 300tờ* | Xấp | Thùng/90 xấp |
| 9 | Giấy ghi kết quả đo tim thai  *Size: 80mm x 70mm x 300tờ* | Xấp | Thùng/100 xấp |
| 10 | Giấy ghi kết quả đo tim thai  *Size: 90mm x 90mm x 400tờ* | Xấp | Thùng/60 xấp |
| 11 | Giấy ghi kết quả đo điện tim  *Size: 110mm x 140mm x 143tờ* | Xấp | Thùng/60 xấp |
| 12 | Giấy ghi kết quả đo tim thai  *Size: 210mm x 280mm x 200tờ* | Xấp | Thùng/10 xấp |
| 13 | Giấy siêu âm trắng đen *UPP-110s ( 110mm x 20m )* | Cuộn | Hộp/5 cuộn  Thùng/50 cuộn |
| 14 | Gel siêu âm – SKY ( can/ 5lít )  *Màu trắng/ màu xanh* | Can | Thùng/2 can |

**NOVAMED**

**MADE IN TURKEY**

**TCCL: C€; ISO 9001; ISO 13485; Oeko-Tex 100; LYCRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( NOVAMED – THỔ NHĨ KÌ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Vớ y khoa dài ( qua gối )  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Đôi | Hộp/1 đôi |
| 2 | Vớ y khoa ngắn ( dưới gối )  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Đôi | Hộp/1 đôi |
| 3 | Vớ y khoa dạng quần  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Đôi | Hộp/1 đôi |
| 4 | Bó gối  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Chiếc | Hộp/1 chiếc |
| 5 | Bó gót chân  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Chiếc | Hộp/1 chiếc |
| 6 | Đai cột sống lung  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Cái | Hộp/1 cái |
| 7 | Áo cột sống lưng (Áo chống gù )  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Cái | Hộp/1 cái |

**JIANI**

MADE INTAWAN

TCCL : **C€; ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( JIANI – ĐÀI LOAN )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Vớ y khoa – Vớ tĩnh mạch đùi  *Size: S; M; L; XL; XXL* | Đôi | Hộp/1 đôi |
| 2 | Vớ y khoa – Vớ tĩnh mạch gối *Size: S; M; L; XL; XXL* | Đôi | Hộp/1 đôi |
| 3 | Bó gối  *Size: S; M; L; XL* | Chiếc | Hộp/1 chiếc |
| 4 | Bó gót chân  *Size: S; M; L; XL* | Chiếc | Hộp/1 chiếc |

**ISHWARI**

**MADE IN INDIA**

**TCCL: C€; FDA; GMP – 20211; ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2012 + AC: 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( ISHWARI - ẤN ĐỘ )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 7 | Khóa 3 chia + *dây 25cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/400 sợi |
| 8 | Khóa 3 chia + *dây 35cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/400 sợi |
| 9 | Khóa 3 chia + *dây 50cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/400 sợi |
| 10 | Khóa 3 chia + *dây 100cm* | Sợi | Hộp/75 sợi  Thùng/300 sợi |
| 11 | Dao mổ số: 10 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 12 | Dao mổ số: 11 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 13 | Dao mổ số: 12 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 14 | Dao mổ số: 15 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 15 | Dao mổ số: 20 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/ 100 hộp |
| 16 | Dao mổ số: 21 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 17 | Dao mổ số: 22 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 18 | Dao mổ số: 23 | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 24 | Bơm tiêm 1cc Isulin U40, 30G | Cây | Hộp/100 cây  Thùng/2.000 cái |
| 25 | Bơm tiêm 1cc Isulin U100, 30G | Cây | Hộp/100 cây  Thùng/2.000 cái |
| 26 | Dây truyền máu | Sợi | Thùng/500 sợi |
| 27 | Túi máu đơn 250ml | Cái | Bịch/10 cái  Thùng/100 cái |
| 28 | Túi máu đôi 450ml | Cái | Bịch/6 cái  Thùng/60 cái |
| 29 | Mask oxy  *Size: Người lớn* | Cái | Thùng/80 cái |
| 30 | Mask oxy  *Size: Em bé* | Cái | Thùng/100 cái |
| 31 | Mask xông khí dung  *Size: Người lớn* | Cái | Thùng/80 cái |
| 32 | Mask xông khí dung  *Size: Em bé* | Cái | Thùng/80 cái |
| 33 | Dây oxy 1 nhánh 8 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 34 | Dây oxy 1 nhánh 10 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 35 | Dây oxy 1 nhánh 12 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 36 | Dây oxy 1 nhánh 14 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 37 | Dây oxy 1 nhánh 16 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 38 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 8* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 39 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 10* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 40 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 12* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 41 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 14* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 42 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 16* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 43 | Dây thông tiểu 1 nhánh *Nelaton 18* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 44 | Dây thông tiểu 2 nhánh *Foley 8* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 45 | Dây thông tiểu 2 nhánh *Foley 10* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 46 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 12* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 47 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 14* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 48 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 16* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 49 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 18* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 50 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 20* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 51 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 22* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 52 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 24* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 53 | Dây thông tiểu 2 nhánh  *Foley 26* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 54 | Dây thông tiểu 3 nhánh  *Foley 3 nhánh 16* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 55 | Dây thông tiểu 3 nhánh  *Foley 3 nhánh 18* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 56 | Dây thông tiểu 3 nhánh  *Foley 3 nhánh 20* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 57 | Dây thông tiểu 3 nhánh  *Foley 3 nhánh 22* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 58 | Dây thông tiểu 3 nhánh  *Foley 3 nhánh 24* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 59 | Dây hút đàm nhớt 8 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 60 | Dây hút đàm nhớt 10 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1000 sợi |
| 61 | Dây hút đàm nhớt 12 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1000 sợi |
| 62 | Dây hút đàm nhớt 14 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợ |
| 63 | Dây hút đàm nhớt 16 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 64 | Dây hút đàm nhớt, có khóa 8 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 65 | Dây hút đàm nhớt, có khóa 10 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 66 | Dây hút đàm nhớt, có khóa 12 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 67 | Dây hút đàm nhớt, có khóa 14 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 68 | Dây hút đàm nhớt, có khóa 16 | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/500 sợi |
| 69 | Dây thông dạ dày 6  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/400 sợi |
| 70 | Dây thông dạ dày 8  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/400 sợi |
| 71 | Dây thông dạ dày 10  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/400 sợi |
| 72 | Dây thông dạ dày 12  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/400 sợi |
| 73 | Dây thông dạ dày 14  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/300 sợi |
| 74 | Dây thông dạ dày 16  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/200 sợi |
| 75 | Dây thông dạ dày 18  *( Có cản quang )* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/200 sợi |
| 76 | Dây thông hậu môn 16 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1000 sợi |
| 77 | Dây thông hậu môn 18 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1000 sợi |
| 78 | Dây thông hậu môn 20 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 79 | Dây thông hậu môn 22 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 80 | Dây thông hậu môn 24 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 81 | Dây thông hậu môn 26 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 82 | Dây thông hậu môn 28 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 83 | Dây thông hậu môn 30 | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/500 sợi |
| 92 | Bộ hút đàm nhớt kín size 10 | Sợi | Thùng/200 sợi |
| 93 | Bộ hút đàm nhớt kín size 12 | Sợi | Thùng/200 sợi |
| 94 | Bộ hút đàm nhớt kín size 14 | Sợi | Thùng/200 sợi |
| 95 | Sond nội khí quản *không bóng*  *Size: 2,5* | Cái | Thùng/400 sợi |
| 96 | Sond nội khí quản không bóng *Size: 3* | Cái | Thùng/400 sợi |
| 97 | Sond nội khí quản không bóng  *Size: 3,5* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 98 | Sond nội khí quản không bóng  *Size: 4* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 99 | Sond nội khí quản không bóng  *Size: 4,5* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 100 | Sond nội khí quản không bóng  *Size: 5* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 101 | Sond nội khí quản không bóng  *Size: 5,5* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 102 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 2,5* | Cái | Thùng/400 sợi |
| 103 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 3* | Cái | Thùng/400 sợi |
| 104 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 3,5* | Cái | Thùng/200 sợi |
| 105 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 4* | Cái | Thùng/400 sợi |
| 106 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 4,5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 107 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 108 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 5,5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 109 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 6* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 110 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 6,5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 111 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 7* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 112 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 7,5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 113 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 8* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 114 | Sond nội khí quản có bóng  *Size: 8,5* | Cái | Thùng/100 sợi |
| 115 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 3cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 116 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 3.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 117 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 4cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 118 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 4.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 119 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 120 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 5.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 121 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 6cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 122 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 6.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 123 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 7 cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 124 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 7.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 125 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 8cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 126 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 8.5cm* | Cái | Hộp/50 cái |
| 127 | Khai mở khí quản, có bóng  *Size: 9cm* | Cái | Hộp/50 cái |

**GREETMED**

**MADE IN CHINA**

**TCCL: FDA; C€; ISO:13485: 2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Airway  *Size 0 – 60mm – đen Size 1 – 70mm – trắng Size 2 – 80mm – xanh lá*  *Size 3 – 90mm – vàng*  *Size 4 – 100mm – đỏ* | Cái | Hộp/50 cái  Thùng/500 cái |
| 2 | Mask gây mê  *Size 0 – trắng*  *Size 1 – hồng*  *Size 2 – vàng*  *Size 3 – xanh lá*  *Size 4 – đỏ*  *Size 5 – xanh dương* | Cái | Thùng/100 cái |
| 3 | **Mask gây mê SILICON**  *Size 0 – trắng*  *Size 1 – hồng*  *Size 2 – vàng*  *Size 3 – xanh lá*  *Size 4 – đỏ*  *Size 5 – xanh dương* | Cái | Thùng/100 cái |
| 4 | Mask thanh quản  *Size: 2; 3; 4; 5* | Cái | Hộp/10 cái |
| 5 | **Mask thanh quản SILICON**  Size: 2; 3; 4; 5 | Cái | Hộp/10 cái |
| 6 | **Mask CPR** | Cái | Hộp/1 cái |
| 7 | Mask oxy thường  *Size SX – sơ sinh*  *Size S – trẻ em*  *Size M – trẻ em*  *Size L – người lớn* | Cái | Thùng/100 cái |
| 8 | Mask oxy có túi dự trữ  *Size SX – sơ sinh*  *Size S – trẻ em*  *Size M – trẻ em*  *Size L – người lớn*  *Size XL – người lớn* | Cái | Thùng/50 cái |
| 9 | Mask xông khí dung  *Size XS – sơ sinh*  *Size S – trẻ em*  *Size M – trẻ em*  *Size L – người lớn*  *Size XL – người lớn* | Cái | Thùng/50 cái |
| 10 | Dây oxy 2 nhánh  *Size SX – sơ sinh* | Sợi | Thùng/100 sợi |
| 11 | Dây oxy 2 nhánh  *Size S – trẻ em*  *Size L – người lớn* | Sợi | Thùng/100 sợi |
| 12 | Dây nối oxy – *2 m* | Sợi | Thùng/100 sợi |
| 13 | Dây truyền máu | Sợi | Bịch/20 sợi  Thùng/500 sợi |
| 14 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm | Sợi | Bịch/25 sợi  Thùng/500 sợi |
| 15 | Dây truyền dịch  *(Phin lọc+ cổng bơm thuốc + kim)* | Sợi | Bịch/25 sợi  Thùng/500 sợi |
| 16 | Dây hút đàm nhớt không khóa  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/100 sợi Thùng/600 sợi |
| 17 | Dây hút đàm nhớt có khóa  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/100 sợi Thùng/600 sợi |
| 18 | Bộ hút đàm nhớt kín – Mucus  *Size: 10; 12; 14* | Cái | Hộp/50 cái  Thùng/500 cái |
| 19 | Hệ thống hút đàm nhớt kín **Closed suction catheter**  *Size: 8;10;12;14;16;18* | Bộ | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 20 | Sond Nelaton Thông tiểu 1 nhánh(màu vàng kem)  *Size: 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/ 500 sợi |
| 21 | Sond Foley 2 nhánh Thông tiểu 2 nhánh  *Size: 8; 10* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 22 | Sond Foley 2 nhánh Thông tiểu 2 nhánh  *Size: 12; 14; 16; 18; 20; 22* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 23 | Sond Foley 2 nhánh Thông tiểu 2 nhánh  *Size: 24; 26; 28; 30* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 24 | Sond Foley 3 nhánh Thông tiểu 3 nhánh  *Size: 16; 18; 20; 22; 24* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 25 | **Sond Foley 2 nhánh –** **SILICON**  *Size: 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 26 | Sond Pezzer – Malecot  *Size: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/500 sợi |
| 27 | Sond T – Drainage tube *20\*40cm*  *Size: 14; 16; 18; 20; 22; 24* | Sợi | Hộp/20 sợi  Thùng/500 sợi |
| 28 | Sond Rectal – sond hậu môn  *Size: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34.* | Sợi | Hộp/40 sợi  Thùng/400 sợi |
| 29 | **Dây cho ăn 1 tháng – SILICON**  *Size:10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/10 sợi  Thùng/100 sợi |
| 30 | Sond dạ dày – dây cho ăn  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/600 sợi |
| 31 | Sond dạ dày **có nắp** – dây cho ăn có nắp  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/600 sợi |
| 32 | Túi cho ăn có trọng lực *1.000ml* | Cái | Thùng/24 cái |
| 33 | Catheter Mount | Cái | Thùng/200 cái |
| 34 | Dây nối máy thở 1,5m | Sợi | Thùng/55 sợi |
| 35 | Nút chặn kim luồn  *Heparin cap – màu vàng* | Cái | Hộp/250 cái  Thùng/2.500 cái |
| 36 | Khóa ba chia – *màu xanh* | Cái | Hộp/50 cái |
| 37 | Khóa ba chia + *dây 10cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 38 | Khóa ba chia + *dây 25cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 39 | Khóa ba chia + *dây 35cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 40 | Khóa ba chia + *dây 50cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 41 | Khóa ba chia + *dây 100cm* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 42 | Dây nối bơm tiêm  *Size: 35; 50; 75; 100; 140cm* | Sợi | Hộp/50 sợi  Thùng/1.000 sợi |
| 43 | Ống đặt nội khí quản Không bóng  *Size: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5.* | Cái | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 44 | Ống đặt nội khí quản Có bóng  *Size:2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5.* | Cái | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 45 | Ống đặt nội khí quản  **Đường mũi hình chữ S** Có bóng  *Size:4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8* | Cái | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 46 | Ống đặt nội khí quản  **Lò xo – có bóng**  *Size: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5* | Cái | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 47 | Cây dẫn nội khí quản | Cây | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 48 | Khai mở khí quản – có bóng  *Size:3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8* | Cái | Hộp/10 cái  Thùng/100 cái |
| 49 | Túi nước tiểu van xả *2000ml* | Cái | Thùng/250 cái |
| 50 | Túi nước tiểu có van xả + dây treo *2000ml* | Cái | Thùng/250 cái |
| 51 | Túi nước tiểu van T *2000ml* | Cái | Thùng/250 cái |
| 52 | Túi nước tiểu có van T + dây treo *2000ml* | Cái | Thùng/250 cái |
| 53 | Capot tiểu – bao câu tiểu  *Size S – 25mm*  *Size M – 30mm*  *Size L – 35mm* | Cái | Hộp/ 50cái |
| 54 | Bộ rửa dạ dày  *Size nhỏ - 22mm*  *Size lớn – 28mm* | Bộ | Thùng/50 cái |
| 55 | Bột bó 3 in: *7,5cm x 4,5m* | Cuộn | Thùng/144 cuộn |
| 56 | Bột bó 4 in: *10cm x 4,5m* | Cuộn | Thùng/72 cuộn |
| 57 | Bột bó 5 in: *12,5cm x 4,5m* | Cuộn | Thùng/72 cuộn |
| 58 | Bột bó 6 in: *15cm x 4,5m* | Cuộn | Thùng/72 cuộn |
| 59 | Bột bó 3 in: *7,5cm x 2,7m* | Cuộn | Thùng/240 cuộn |
| 60 | Bột bó 4 in: *10cm x 2,7m* | Cuộn | Thùng/120 cuộn |
| 61 | Bột bó 5 in: *12,5cm x 2,7m* | Cuộn | Thùng/120 cuộn |
| 62 | Bột bó 6 in: *15cm x 2,7m* | Cuộn | Thùng/120 cuộn |
| 63 | Chườm lạnh vải tròn, nhỏ *6in* | Cái | Thùng/100 cái |
| 64 | Chườm lạnh vải tròn, lớn *9in* | Cái | Thùng/50 cái |
| 65 | Chườm lạnh cao su*, oval* | Cái | Thùng/50 cái |
| 66 | Chườm nóng cao su *2000cc* | Cái | Thùng/50 cái |
| 67 | Bo huyết áp kế | Cái | Thùng/500 cái |
| 68 | Val huyết áp kế | Cái | Hộp/20 cái |
| 69 | Túi hơi huyết áp kế | Cái | Thùng/250 cái |
| 70 | Bao vải huyết áp kế | Cái | Thùng/250 cái |
| 71 | Bao vải có túi hơi ( Bộ ba nhi )  *Bao nhi nhỏ - 28\*8cm*  *Bao nhi trung – 34,5\*11cm*  *Bao nhi lớn – 50\*14cm* | Bộ | Thùng/250 bộ |
| 72 | Ampu – bóp bóng giúp thở  *Infant – sơ sinh – 150ml:<10kg Child – trẻ em – 350ml:10-30kg*  *Adult-người lớn -350ml:>30kg* | Bộ | Thùng/24 bộ |
| 73 | **Ampu – SILICONE**  *Infant – sơ sinh – 150ml:<10kg Child – trẻ em – 350ml:10-30kg Adult-người lớn -350ml:>30kg* | Bộ | Thùng/24 bộ |
| 74 | Đồng hồ oxy | Bộ | Thùng/10 bộ |
| 75 | Bình tạo ẩm oxy  *Nút kim loại, nổi trên mặt nắp* | Bộ | Thùng/100 bộ |
| 76 | Bình tạo ẩm oxy  *Nút kim loại, liền mặt nắp* | Bộ | Thùng/100 bộ |
| 77 | Bình tạo ẩm oxy  *Nút nhựa, nổi trên mặt nắp* | Bộ | Thùng/100 bộ |
| 78 | Túi đựng oxy – *42 lít* | Cái | Thùng/50 cái |
| 79 | Ballon – cao su – màu xanh  *Size: 1 lít; 2 lít; 3 lít* | Cái | Thùng/50 cái |
| 80 | Phao chống loét – *35cm*  *Cao su – Nỉ* | Cái | Thùng/50 cái |
| 81 | Bóng đèn cực tím 45cm  *Size: 45cm – 26,5uw/cm2* | Bóng | Hộp/5 bóng  Thùng/50bóng |
| 82 | Bóng đèn cực tím 60cm  *Size: 60cm – 36,5uw/cm2* | Bóng | Hộp/5 bóng  Thùng/25 bóng |
| 83 | Bóng đèn cực tím 90cm  *Size: 90cm – 54,5uw/cm2* | Bóng | Hộp/5 bóng  Thùng/25 bóng |
| 84 | Bóng đèn cực tím 1,2m  *Size: 120cm – 68,5uw/cm2* | Bóng | Hộp/5 bóng  Thùng/25 bóng |
| 85 | Bóng đèn hồng ngoại – màu đỏ  *Công suất: 250w – 100w* | Cái | Thùng/20 cái |
| 86 | Bóng đèn hồng ngoại – màu trắng *Công suất: 250w* | Cái | Thùng/20 cái |
| 93 | Kim khâu – các size  *Size: 5x14 ( tròn – tam giác )*  *Size: 7x17 ( tròn – tam giác )*  *Size: 8x20 ( tròn – tam giác )*  *Size: 9x24 ( tròn – tam giác )*  *Size: 10x34 ( tròn – tam giác )*  *Size: 11x34 ( tròn – tam giác )*  *Size: 13x34 ( tròn – tam giác )* | Gói | Gói/10 cây Hộp/50 gói |
| 94 | Kim châm cứu **đã tiệt trùng**  **Dạng vỉ/**10 cây  *Size: 1 – 0,30\*13mm*  *Size: 2 – 0,30\*25mm*  *Size: 3 – 0,30\*30mm*  *Size: 4 – 0,30\*40mm*  *Size: 5 – 0,30\*50mm*  *Size: 6 – 0,30\*60mm*  *Size: 7 – 0,30\*70mm* | Hộp | Hộp/100 cây  Thùng/100 hộp |
| 95 | Kim châm cứu **đã tiệt trùng**  **Dạng gói/**10 cây, Hộp/50 gói  *Size: 1 – 0,30\*13mm*  *Size: 2 – 0,30\*25mm*  *Size: 3 – 0,30\*30mm*  *Size: 4 – 0,30\*40mm*  *Size: 5 – 0,30\*50mm*  *Size: 6 – 0,30\*60mm*  *Size: 7 – 0,30\*70mm* | Cây | Gói/10 cây  Hộp/50 gói  Thùng/100 hộp |
| 99 | Khẩu trang y tế 3lớp: *2 lớp vài +1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/40 hộp |
| 100 | Khẩu trang than hoạt tính 4lớp: *1 lớp than carbon + 2 lớp vải + 1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/40 hộp |
| 101 | Nón giấy y tế *nón sâu* | Gói | Gói/100 cái Thùng/10 gói |
| 102 | Gạc tẩm cồn *65\*30mm* | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/100 hộp |
| 103 | Giấy PH ( 5x 7cm ) | Xấp | Xấp/50 tờ Hộp/50 xấp |
| 104 | Giấy lau kính hiển vi  100 \* 150mm | Xấp | Xấp/100 tờ  Gói/20 xấp |
| 105 | Băng keo dán nút chặn kim luồn | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/50 hộp |
| 106 | Băng keo giấy  *Size: 1,25cm\*10m* | Cuộn | Hộp/24 cuộn  Thùng/600 cuộn |
| 107 | Băng keo giấy  *Size: 2,5cm\*10m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/600 cuộn |
| 108 | Băng keo lụa – silktape  *Size: 1,25cm\*5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/480 cuộn |
| 109 | Băng keo lụa – silktape  *Size: 1,25cm\*4m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/480 cuộn |
|  | Băng keo lụa – silktape  *Size: 2,5cm\*5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 110 | Băng keo lụa – silktape  *Size: 5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
|  | Băng keo lụa – silktape  *Size: 5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
|  | Băng keo lụa – silktape  *Size: 5cm\*5m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
| 111 | Băng cá nhân hình thú *72\*19mm* | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/100 hộp |
| 112 | Băng cá nhân vải *72\*19mm* | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/100 hộp |
| 113 | Băng cá nhân bản lớn *72\*38mm* | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/100 hộp |
| 114 | Băng cá nhân trong, không thấm nước ( transparent ) | Hộp | Hộp/100 miếng  Thùng/100hộp |
| 115 | Dây đeo tay bệnh nhân  *Trẻ em:17cm; Người lớn:24cm*  *Màu: đỏ, hồng, vàng, xanh* | Sợi | Hộp/100 sợi  Thùng/1000 sợi |
| 116 | Búa phản xạ  *Đầu búa: hình tam giác*  *Thân búa: inox*  *Có nhiều màu: vàng, tím, đen* | Cái | Hộp/1 cái Thùng/50 cái |
| 117 | Bông lọc khuẩn thường | Cái | Bịch/100 cái  Thùng/200 cái |
| 118 | Bông lọc khuẩn có lọc ẩm + cổng CO2 | Cái | Bịch/100 cái  Thùng/200 cái |
| 119 | Bình thông phổi – *1.600ml* | Cái | Thùng/20 cái |
| 120 | Bình hút áp lực âm ( loại cao )  *Size:* *400ml* | Cái | Thùng/20 cái |
| 121 | Bình hút áp lực âm ( loại dẹp )  *Size:* *200ml* | Cái | Thùng/20 cái |
| 122 | Bình hút áp lực âm ( loại dẹp )  *Size: 400ml* | Cái | Thùng/20 cái |
| 123 | Tay dao đốt điện | Bộ | Thùng/20 cái |
| 124 | Dụng cụ ngán miệng  *Chống cắn lưỡi* | Cái | Hộp/100 cái |
| 125 | Dụng cụ ngán miệng, **có dây đeo –** *Chống cắn lưỡi* | Cái | Hộp/100 cái |
| 126 | Bàn chải rửa tay trước phẩu thuật – *Có thể hấp được* | Cái | Hộp/12 cái Thùng/144 cái |
| 127 | Kẹp rốn – *màu trắng* | Cái | Hộp/100 cái  Thùng/5.000 cái |
| 128 | Hút sữa | Cái | Hộp/ 24cái  Thùng/144 cái |
| 129 | Dây garo có khóa nhựa | Cái | Hộp/50cái  Thùng/1.000 cái |
| 130 | Bo đỏ cao su  *Có vòi liền – 90ml* | Cái | Thùng/360 cái |
| 131 | Đèn bút – ánh sáng vàng  *Có kèm 2 viên pin AAA* | Cây | Thùng/100 cái |
| 132 | Đèn bút – ánh sáng trắng *Có kèm 2 viên pin AAA* | Cây | Thùng/100 cái |
| 133 | Nhiệt kế thủy ngân  *Size: M – hộp/ cây* | Cây | Hộp/12 cây  Thùng/720 cây |
| 134 | Đè lưỡi gỗ - hộp/100 cây  *Size: người lớn – hộp/100 cây* | Hộp | Thùng/50 hộp |
| 135 | Spatula – *Hộp/100 cây* | Hộp | Thùng/50 hộp |
| 136 | Đai cổ cứng  *Size: S; M; L* | Cái | Gói/1 cái |
| 137 | Bó cổ hơi | Bộ | Hộp/1 bộ  Thùng/50 bộ |
| 138 | Bó cổ bàn tay – đôi – 957 | Cặp | Hộp/1 đôi |
| 139 | Bó gối lỗ - đơn – 916 | Cái | Hộp/1 cái |
| 140 | Bó gối không lỗ - đôi – 381 | Cặp | Hộp/1 cặp |
| 141 | Bó gót lỗ - đôi – 382 | Cặp | Hộp/1 cặp |
| 142 | Dụng cụ cắt thuốc | Cái | Gói/1 cái |
| 143 | Hộp phân thuốc ngày 4 ngăn | Cái | Gói/1 cái |
| 144 | Hộp phân thuốc tuần 28 ngăn | Cái | Vỉ/1 cái |
| 145 | Nút chống ồn ( không dây ) | Cặp | Gói/100 cặp |
| 146 | Nút chống ồn ( có dây ) | Cặp | Gói/100 cặp |
| 147 | Chỉ nha khoa | Cuộn | Hộp/12 vỉ |
| 148 | Ẩm kế + nhiệt kế  *Vành inox, tròn, lớn* | Cái | Hộp/10 cái |
| 149 | Ẩm kế + nhiệt kế  *Vành nhựa, tròn, nhỏ* | Cái | Hộp/20 cái |
| 150 | Nhiệt kế tủ lạnh | Cây | Vỉ/1 cái |
| 151 | Nhiệt kế A1 | Cây | Hộp/1 cái |
| 152 | Nhiệt kế đo độ sôi (100 độ ) | Cây | Hộp/20 cái |
| 153 | Kính lúp đội đầu  *Sử dụng bằng pin*  *Bảo hành: 6 tháng* | Bộ | Hộp/1 bộ  Thùng/50 bộ |
| 154 | Máy đo SPO2 – kẹp ngón tay  *Màu: xanh*  *Đèn màn hình: màu đỏ*  *Tự động tắt sau 8 giây*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 155 | Máy trợ thính nhét tai – XM – 900A  *Bộ lọc âm chất lượng cao*  *Nhỏ gọn, tiện dụng, thời trang*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 156 | Máy trợ thính móc tai – XM – 909E  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 157 | Máy trợ thính 2 dây – XM – 919T  *Bộ lọc âm chất lượng cao*  *Nhỏ gọn, tiện dụng, thời trang*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 158 | Máy trợ thính 1 dây – XM 999E  *Nhỏ gọn, tiện dụng.*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ  ( hộp nhung ) |
| 159 | Máy đo huyết áp kế | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 160 | Ống nghe huyết áp kế | Bộ | Hộp/1 cái |
|  | Máy đo đường huyết U-RIGHT TD-4267 | Cái | Hộp/1 cái |
| 161 | Máy massager chân có đèn hồng ngoại  *Hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch*  *Model: LC-604*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Thùng/4 cái |
| 162 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao  *Trọng lượng tối đa: 120kg*  *Bảo hành: 1 năm* | Bộ | Thùng/1 bộ |
| 163 | Thước đo chiều cao dán tường | Cái | Hộp/1 cái  Thùng/20 cái |
| 164 | Que **gòn** xét nghiệm đã tiệt trùng  *Thân que bằng nhựa, một đầu gòn*  ( 5 cây/gói nhỏ - 20 gói nhỏ/gói) | Gói | Gói/100 cây  Thùng/100 gói |
| 165 | Que **gòn** tiệt trùng trong ống, ***Trong vỉ giấy*** - *Dài 16cm*  *Thân que bằng nhựa, một đầu gòn, đựng trong ống nghiệm* | Cây | Gói/100 cây  Thùng/2000 cây |
| 166 | Que **gòn** tiệt trùng trong ống,  *Dài 16cm*  *Thân que bằng nhựa, một đầu gòn, đựng trong ống nghiệm* | Cây | Gói/100 cây  Thùng/2000 cây |
| 167 | Que **cước** lấy bệnh phẩm **Nữ**  *Dài 16cm*  *Thân que bằng nhựa, một đầu* ***cước****, tiệt trùng từng cây* | Cây | Gói/100 cây  Thùng/2000 cây |
| 168 | Que **chổi nhựa** lấy bệnh phẩm **Nữ** - *Dài 16cm*  *Thân que bằng nhựa, một đầu* ***nhựa****, tiệt trùng từng cây* | Cây | Gói/100 cây  Thùng/2000 cây |
| 169 | Que lấy bệnh phẩm **Nam**  *Dài 10cm*  *Thân que bằng sắt, một đầu gòn, đựng trong ống nghiệm* | Cây | Gói/100 cây  Thùng/2000 cây |
| 170 | Bút gắn kim lấy máu  *Dùng trong máy đường huyết* | Cây | Hộp/10 cây  Thùng/100 hộp |
| 171 | Kim bánh ú - chích Insulin  *Size: 31G - 6mm* | Cây | Hùng/100 cây  Thùng/100 hộp |
| T172 | Kim lấy máu an toàn  *Dùng một lần, tự hủy* | Cây | Hộp/100 cây |
| 173 | Kim lancet tròn - Onetouch  *Màu xanh, size 30G* | Cây | Hộp/100 cây  Thùng/200 hộp |
| 174 | Kim lancet dẹp - Active  *Màu trắng, size 30G* | Cây | Hộp/100 cây  Thùng/200 hộp |
| 175 | Kim lancet tay  *Vỉ giấy, đã tiệt trùng* | Hộp | Hộp/200 cây  Thùng/100 hộp |
| 176 | Ống nhỏ giọt - pippet 1ml  *Dài 16cm, giọt: 42ul* | Cây | Hộp/500 cây  Thùng/5.000 cây |
| 177 | Ống nhỏ giọt - pippet 3ml  *Dài 16cm, giọt: 52ul* | Cây | Hộp/500 cây  Thùng/ 10 hộp |
| 178 | Pippet 1ml - **tiệt trùng** từng cây  *Dài 16cm, giọt: 42ul* | Cây | Hộp/250 cây  Thùng/2500 cây |
| 179 | Pippet 3ml - **tiệt trùng** từng cây  *Dài 16cm, giọt: 52ul* | Cây | Hộp/250 cây  Thùng/2500 cây |
| 180 | Đầu col trắng có khía  *Thân ngắn, 0-10u*l | Cái | Gói/1000 cái  Thùng/100 gói |
| 181 | Đầu col trắng không khía  *Thân dài, 0-10ul* | Cái | Gói/1000cái  Thùng/100 gói |
| 182 | Đầu col vàng có khía  *0-200ul* | Cái | Gói/1000 cái  Thùng/50 gói |
| 183 | Đầu col vàng không khía  *0-200ul* | Cái | Gói/1000 cái  Thùng/50 gói |
| 184 | Đầu col xanh có khía  *0-1000ul* | Cái | Gói/500 cái  Thùng/30 gói |
| 185 | Đầu col xanh không khía *0-1000ul* | Cái | Gói/500 cái  Thùng/30 gói |
| 193 | Eppendoff - *1,5ml* | Cái | Bịch/500 cái  Thùng/40 gói |
| 203 | Ống nghiệm 10ml, có nắp *16\*100mm PS* | Cái | Gói/150 cái  Thùng/3000 cái |
| 204 | Gía để ống nghiệm - nhựa dẻo  *90 lỗ - phi 13mm*  *60 lỗ - phi 17mm*  *40 lỗ - phi 21mm* | Cái | Hộp/1 cái  Thùng/50 cái |
| 205 | Giá đỡ Micropipet  *Dạng ngang - từ 1đến 5 cây* | Cái | Hộp/1 cái |
| 206 | Giá đỡ Micropipet  *Dạng tròn xoay - từ1đến 6 cây* | Cái | Hộp/1 cái |
| 207 | Lammen 22x22 | Hộp | Hộp/100 miếng  Vỉ/10 hộp |
| 208 | Lam kính 7102*, lam trơn* | Hộp | Hộp/72 miếng  Thùng/50 hộp |
| 209 | Lam kính 7105*, lam nhám* | Hộp | Hộp/72 miếng  Thùng/50 hộp |
| 210 | Hộp đựng 50 lam | Cái | Thùng/50 cái |
| 211 | Hộp đựng 100 lam | Cái | Thùng/50 cái |

**AAS**

**MADE IN PAKISTAN**

**TCCL: C€ ; ISO:13485:2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG**  **( AAS – PAKISTAN )** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| **1** | **Cán dao mổ số 3** | **Cây** | **Hộp/80 cây** |
| 2 | Cán dao mổ số 4 | Cây | Hộp/80 cây |
| 3 | Cán dao mổ số 7 | Cây | Hộp/80 cây |
| **6** | **Kéo 12cm, thẳng, 2 đầu nhọn** | **Cây** | **Hộp/50 cây** |
| **8** | **Kéo 14cm, thẳng, 2 đầu nhọn** | **Cây** | **Hộp/25 cây** |
| **14** | **Kéo 16cm, thẳng, 2 đầu nhọn** | **Cây** | **Hộp/25 cây** |
| **20** | **Kéo 18cm, thẳng, 2 đầu nhọn** | **Cây** | **Hộp/25 cây** |
| **24** | **Kéo 20cm, thẳng, 2 đầu nhọn** | **Cây** | **Hộp/25 cây** |
| **61** | **Nhíp 12cm, đầu tù, không mấu** | **Cây** | **Hộp/50 cây** |
| 62 | Nhíp 12cm, đầu tù, có mấu | Cây | Hộp/50 cây |
| **63** | **Nhíp 14cm, đầu tù, không mấu** | **Cây** | **Hộp/50 cây** |
| 64 | Nhíp 14cm, đầu tù, có mấu | Cây | Hộp/50 cây |
| **65** | **Nhíp 16cm, đầu tù, không mấu** | **Cây** | **Hộp/50 cây** |
| 66 | Nhíp 16cm, đầu tù, có mấu | Cây | Hộp/50 cây |
| 67 | Nhíp 16cm, nhọn, không mấu | Cây | Hộp/50 cây |
| **68** | **Nhíp 18cm, đầu tù, không mấu** | **Cây** | **Hộp/25 cây** |
| 69 | Nhíp 18cm, đầu tù, có mấu | Cây | Hộp/25 cây |
| 137 | Kéo 16cm, thẳng, 2 đầu tù | Cái | Paskitan |

**TOPGLOVE**

**MADE IN MALAYSIA**

**TCCL: CE, ISO,SMG, FDA...**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng từng đôi, **có bột**  *Size: 6,5; 7; 7,5; 8* | Hộp | Hộp/50 đôi |
| 02 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng từng đôi, **không bột**  *Size: 6,5; 7; 7,5; 8* | Đôi | Hộp/50 đôi |
| 03 | Găng tay khám cao su, **có bột**  *Size: XS, S, M, L* | Đôi | Hộp/50 đôi Thùng/10 hộp |
| 04 | Găng tay khám cao su, **không bột** *Size: XS, S, M, L* | Đôi | Hộp/50 đôi Thùng/10 hộp |
| 05 | Găng tay sản dài, đã tiệt trùng | Đôi | Hộp/50 đôi |
| 06 | Găng tay bảo hộ , dày, dài: **màu xanh, vàng, hồng** | Đôi | Thùng/200 đôi |
| 07 | Găng tay Nylon | Đôi | Gói/50 đôi Thùng/50 gói |

**VINAHANKOOK**

**BƠM KIM TIÊM… SX TẠI VIỆT NAM**

**TCCL: ISO: 13485:2008; ISO 9001: 2008; GMP; FDA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Bơm tiêm 1cc - *Các size* | Cây | Thùng/4.200 cây |
| 02 | Bơm tiêm 3cc - *Các size* | Cây | Thùng/3.000 cây |
| 03 | Bơm tiêm 5cc - *Các size* | Cây | Thùng/2.000 cây |
| 04 | Bơm tiêm 10cc - *Các size* | Cây | Thùng/1.200 cây |
| 05 | Bơm tiêm 20cc - *Kim 23* | Cây | Thùng/800 cây |
| 06 | Bơm 50cc - *ăn/tiêm* | Cây | Thùng/400 cây |
| 10 | 1cc Isulin - *Kim 29× ½”* | Cây | Thùng/4.200 cây |
| 11 | Dây truyền dịch | Sợi | Thùng/500 sợi |

**MPV**

**BƠM KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN DỊCH … SX TẠI VIỆT NAM**

**TCCL: GMP; FDA; ISO: 13485:2008; ISO 9001: 2008**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Bơm tiêm1cc *Kim 26 × ½”* | Cây | Thùng/4.200 cây |
| 02 | Bơm tiêm 3cc  *Size: Kim 23× 1”*  *Size: Kim 25× 1”*  *Size: Kim 25 × 5/8”* | Cây | Thùng/3.000 cây |
| 03 | Bơm tiêm 5cc  *Size: Kim 23 × 1”*  *Size: Kim 25 × 1”*  *Size: Kim 25 × 5/8”* | Cây | Thùng/2.000 cây |
| 04 | Bơm tiêm10cc  *Size:Kim 23 × 1” Kim 25 × 1”* | Cây | Thùng/1.200 cây |
| 05 | Bơm tiêm 20cc *Kim 23× 1”* | Cây | Thùng/800 cây |
| 06 | Bơm tiêm 50cc *Đầu lệch* | Cây | Thùng/400 cây |
| 07 | Bơm 50cc cho ăn | Cây | Thùng/400 cây |
| 12 | Mỏ vịt nhựa MPV | Cái | Thùng/250 cái |
| 13 | Dây truyền dịch MPV | Sợi | Thùng/500 sợi |
| 14 | Dây truyền dịch MPV  *Kim bướm 2 cánh* | Sợi | Thùng/500 sợi |

**VẬT TƯ TIÊU HAO - TANAPHAR**

**VIỆT NAM**

**TCCL: EN ISO 13485: 2016; ISO 14001:2015; GMP; FDA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Bơm tiêm 1cc – các size | Cây | Hộp/100 cây Thùng/4.200 cây |
| 2 | Bơm tiêm 3cc – các size | Cây | Hộp/100 cây Thùng/3.000 cây |
| 3 | Bơm tiêm 5cc – các size | Cây | Hộp/100 cây Thùng/2.000 cây |
| 4 | Bơm tiêm 10cc – các size | Cây | Hộp/100 cây Thùng/1.200 cây |
| 5 | Bơm tiêm 20cc – các size | Cây | Hộp/50 cây Thùng/800 cây |
| 6 | Bơm tiêm 50cc ăn/tiêm | Cây | Hộp/25 cây Thùng/400 cây |
| 12 | Gạc tẩm cồn | Hộp | Hộp/100 cây |
| 13 | Hút mũi 2 dây | Cái | Thùng/200 cây |
| 14 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng từng cây | Hộp | Hộp/100 cây |
| 18 | Test thử thai Amestick | Cái | Hộp/ test |
| 19 | Test thử thai QuickSeven | Cái | Hộp/ test |

**VẬT TƯ TIÊU HAO - AN PHÚ**

**VIỆT NAM**

**TCCL: GMP; ISO: 13485:2008; ISO 9001:2008**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Dây truyền dịch AM | Sợi | Thùng/500 sợi |
| 2 | Dây truyền dịch AP | Sợi | Thùng/500 sợi |
| 3 | Dây oxy 2 nhánh  Size: trẻ em & người lớn | Sợi | Thùng/600 sợi |
| 4 | Dây thở oxy 1 nhánh AP  *Size: 8; 10; 12; 14; 16.* | Sợi | Thùng/400 sợi |
| 5 | Dây hút nhớt AP  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Thùng/400 sợi |
| 6 | Dây cho ăn AP  *Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18* | Sợi | Thùng/100 sợi |
| 7 | Túi đựng nước tiểu 2000ml - AP  *Val xả thẳng* | Cái | Thùng/200 cái |
| 8 | Túi đựng nước tiểu 2000ml - AP  *Val xả thẳng + có dây* | Cái | Thùng/200 cái |
| 9 | Túi đựng nước tiểu 2000ml - AP  *Val xả chữ T* | Cái | Thùng/200 cái |
| 10 | Túi đựng nước tiểu 2000ml - AP  *Val xả chữ T + có dây* | Cái | Thùng/200 cái |
| 11 | Túi đựng bệnh phẩm | Cái |  |
| 12 | Bao cao su **Romax** | Cái | Thùng/720 cái |
| 13 | Bao cao su **Hong Kong** | Hộp | Thùng/36 hộp lớn |
| 14 | Bao cao su **Hong Kong** | Hộp | Hộp nhỏ/10 cái Hộp lớn/120 cái  Thùng/36 hộp lớn |
| 15 | Bao cao su **Number One** | Hộp | Hộp/144 cái  Thùng/40 hộp |
| 16 | Bao cao su **GOOD** | Hộp | Hộp nhỏ/3 cái Hộp lớn/144 cái Thùng/24 hộp lớn |
| 17 | Bao cao su **DUMAN – cao cấp** | Hộp | Hộp nhỏ/3 cái Hộp lớn/36 cái  Thùng/84 hộp lớn |
| 18 | Băng keo lụa Silktape *1,25cm\*4m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 19 | Băng keo lụa Silktape *1,25cm\*5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 20 | Băng keo lụa Silktape *2,5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 21 | Băng keo lụa Silktape *2,5cm\*5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 22 | Băng keo lụa Silktape *5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
| 23 | Băng keo lụa Silktape *5\*5m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
| 24 | Băng keo vải *1,25cm\*2m* | Cuộn | Hộp/100 cuộn  Thùng/1.000 cuộn |
| 25 | Băng keo vải *2,5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn  Thùng/360 cuộn |
| 26 | Băng keo vảii *5cm\*4m* | Cuộn | Hộp/6 cuộn  Thùng/180 cuộn |
| 27 | Băng cá nhân **EUROMED** | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 28 | Băng cá nhân **( *chữ thập* )** | Hộp | Hộp/100 cái  Thùng/100 hộp |
| 29 | Khẩu trang y tế **3lớp**, **đã tiệt trùng** **từng cái**  *2lớp vài + 1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng /50 hộp |
| 30 | Khẩu trang y tế **5lớp, đã tiệt trùng** **từng cái**  *4lớp vài + 1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/2.000 cái |
| 31 | Khẩu trang y tế **4lớp,**  *3lớp vài + 1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/2.000 cái |
| 32 | Khẩu trang **than hoạt tính 4lớp:** *2lớp vài + 1lớp carbon + lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/2.000 cái |
|  | Khẩu trang y tế **4lớp, trẻ em**  *3lớp vài + 1 lớp lọc 99,7%*  *Size: 17,5\*9,5cm* | Hộp | Hộp/50 cái  Thùng/2.000 cái |
| 33 | Đè lưỡi gỗ | Hộp | Hộp/100 cây  Thùng/50 hộp |
| 34 | Đè lưỡi gỗ, *tiệt trùng từng cây* | Hộp | Hộp/100 cây  Thùng/50 hộp |
| 35 | Gel siêu âm - **STAR SONOG**  *Gel màu xanh* | Can | Can/5 lít  Thùng/4 can |
| 36 | Gel siêu âm - **EURO**  *Gel màu trắng* | Can | Can/5 lít  Thùng/4 can |
| 37 | Hút mũi 2 dây | Cái | Thùng/230 cái |

**TEST CHUẨN ĐOÁN NHANH**

**CTK BIOTECH: USA/ INTEC: CHINA**

**TCCL: FDA, ISO, GMP…**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** | |
| **CTK – MỸ** | | | |  |
| 1 | **HbsAg**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B,* ***dạng que*** *2 vạch*  *GPLH: QLSP-0742-13* | Test | **Hộp/50 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 2 | **HbsAg, casset**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B,* ***dạng khay*** *2 vạch*  *GPLH: QLSP-0742-13* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 3 | **HCV Ab**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan C,* ***dạng que*** *2 vạch*  *GPLH: QLSP-0744-13* | Test | **Hộp/50 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 4 | **HCV Ab, casset**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan C,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 5 | **Syphilis Ab**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai,* ***dạng que*** *2 vạch*  *GPLH: SPCĐ-TTB-0064-14* | Test | **Hộp/50 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 6 | **Syphilis Ab, casset**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 7 | **TB IgG/IgM, casset**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể Lao,* ***dạng khay*** *3 vạch* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 8 | **FOP**  *Test thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân người,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/25 test**  Mẫu phẩm: Phân | |
| 9 | **Tropomin I**  *Test thử nhanh phát hiện nhồi máu cơ tim,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 10 | **Strep A**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên liên cầu khuẩn A,* ***dạng que*** *2 vạch* | Test | **Hộp/25 test**  Mẫu phẩm: dịch họng | |
| 11 | **Influenza A/B**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus cúm A/B,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/25 test**  Mẫu phẩm: dịch mũ, họng | |
| 12 | **Rotavirus Ag**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vius Rota,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/25 test**  Mẫu phẩm: Phân | |
| 13 | **Rota/Adeno Ag**  *Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên virus Rota/Adeno,* ***dạng khay*** *2 vạch* | Test | **Hộp/25 test**  Mẫu phẩm: Phân | |
| 14 | **H. Pylori Ab**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể viêm loét dạ dày chủng H.Pylori,* ***dạng khay*** *2 vạch  GPLH: SPCĐ-TTB-0062-14* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương máu toàn phần | |
| 15 | **H. Pylori Ag, Phân**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể viêm loét dạ dày chủng H.Pylori,* ***dạng khay*** *2 vạch  GPLH: SPCĐ-TTB-0061-14* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: phân | |
| 16 | **HAV IgM**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan A,* ***dạng khay*** *2 vạch GPLH: SPCĐ-TTB-0060-14* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 17 | **HEV IgM**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể viêm gan E,* ***dạng khay*** *2 vạch*  *GPLH: SPCĐ-TTB-0063-14* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 18 | **Dengue IgG/IgM**  *Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM virus sốt xuất huyết,* ***dạng khay*** *3 vạch*  *GPLH: SPCĐ-TTB-0059-14* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 19 | **Duo Dengue IgG/IgM – CHIK IgM**  *Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM và kháng thể IgM Chikungunya,* ***dạng khay*** *3 vạch* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm:  huyết thanh huyết tương  máu toàn phần | |
| 20 | **Dengue Ag**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên ( NS1) virus sốt xuất huyết,* ***dạng khay*** *2 vạch*  *GPLH: QLSP-0741-13* | Test | **Hộp/30 test** huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 21 | **Duo Dengue Ag-IgG/IgM**  *Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM virus sốt xuất huyết,* ***dạng khay*** *3 vạch*  *GPLH: QLSP-0741-13* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 22 | **Malaria Pf/Pv Ag**  *Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng Pf / Pv,* ***dạng khay*** *3 vạch*  *GPLH: QLSP-0743-13* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: máu toàn phần | |
| 23 | **Malaria Pf/Pan Ag**  *Test thủ nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng Pf/Pan,* ***dạng khay*** *3 vạch*  *GPLH: QLSP-0743-13* | Test | **Hộp/30 test**  Mẫu phẩm: máu toàn phần | |
| **INTEC – TRUNG QUỐC** | | | |  |
| 24 | **Hbsag – que**  *Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B,* ***dạng que*** *3mm.*  *GPLH: QLSP-0621-13* | Test | **Hộp/50 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương | |
| 25 | **HIV – casset**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV 1&2,* ***dạng khay*** *2 vạch. GPLH: QLSP-0563-12* | Test | **Hộp/40 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 26 | **HIV – que**  *Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV 1&2,* ***dạng que*** *2 vạch. GPLH: QLSP-0563-12* | Test | **Hộp/50 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |
| 27 | **Tropomin – casset**  *Test thử nhanh phát hiện nhanh nhồi máu cơ tim,* ***dạng khay****.*  *GPLH: QLSP-0620-13* | Test | **Hộp/40 test**  Mẫu phẩm: huyết thanh, huyết tương  máu toàn phần | |

**TEST CHUẨN ĐÓN NHANH CÁC HÃNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** | |
| **ABON - TQ** | | | | |
| 1 | Test HBSAg 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 2 | Test HBSAg 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 3 | Test HBSAb 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 4 | Test HBSAb 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 5 | Test HCV 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 6 | Test HCV 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 7 | Test Syphilic 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 8 | Test Syphilic 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 9 | Test HIV 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 10 | Test HIV casset | Que | Hộp/40 que | |
| 11 | Test H.Pylori 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 12 | Test thử lao – TB, 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 13 | Test thử nhồi máu cơ tim Troponin - dạng khay | Que | Hộp/20 que | |
| 14 | Test thử Heroin 4 chân  ( Met+THC +MDMA+MOP ) | Que | Hộp/20 que | |
| **FASTEP – TQ** | | | | |
| 15 | Test HBSAg 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 16 | Test HBSAb 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 17 | Test HCV 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 18 | Test Syphilic 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 19 | Test H.Pylori 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 20 | Test H.Pylori Casset | Que | Hộp/40 que | |
| 21 | Test HIV 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 22 | Test thử lao – TB, 4mm | Que | Hộp/50 que | |
| 23 | Test thử Heroin/ Mor 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 24 | Test thử THC - bồ đà 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 25 | Test thử Amphetamin 5mm | Que | Hộp/50 que | |
| 26 | Test thử MetAmphetamin | Que | Hộp/50 que | |
| 27 | Test thử Heroin 4 chân  ( Met+THC+MDMA+MOP ) | Que | Hộp/25 que | |
| **HEALGEN - TQ** | | | | |
| 28 | Test HBSAg 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 29 | Test HBSAb 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 30 | Test HCV 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 31 | Test Syphilic 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 32 | Test H.Pylori 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 33 | Test HIV 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 34 | Test thử lao – TB, 3mm | Que | Hộp/50 que | |
| 35 | Test thử nhồi máu cơ tim Troponin, dạng khay | Que | Hộp/25 que | |
| 36 | Test thử sốt xuất huyết – Denge NS1 | Que | Hộp/25 que | |
| 37 | Test Hbeag - dạng khay | Que | Hộp/25 que | |
| 38 | Test Hbeab - dạng khay | Que | Hộp/25 que | |
| 39 | Test Hbcab - dạng khay | Que | Hộp/25 que | |
| 40 | Test PSA, thử ung thư tiền liệt tuyến, que 4mm | Que | Hộp/100 que | |
| 41 | Test CEA, tầm soát ung thư, que 4mm | Que | Hộp/100 que | |
| 42 | Test AFP, que 4mm | Que | Hộp/100 que | |
| 43 | Test FOB, que 4mm | Que | Hộp/100 que | |
| **CÁC HÃNG KHÁC** | | | | |
| 44 | Test HBV - Ung thư tử cung | Que | Serocheck - TQ | Hộp/50 que |
| 45 | Test thử sốt xuất huyết - Denge NS1 | Que | Bios - TQ | Hộp/25 que |
| 46 | Test thử Heroin 3mm | Que | Clongene Biotech TQ | Gói/100 que |
| 47 | Test thử Heroin 4 chân  ( Met+THC+MDMA + MOR) | Que | Diagnos TQ | Hộp/20 que |
| 48 | Test thử rụng trứng 3mm | Que | Zone Biotech TQ | Gói/100 que |
| 49 | Test thử thai hộp 2mm  Quicktest | Que | Runbio Biotech TQ | Gói/100 que |
| 50 | Test thử thai hộp 2mm  Quickstrip | Que | Runbio Biotech TQ | Hộp/24 que  Thùng/480 que |
| 51 | Test thử thai hộp 5mm Cali | Que | Runbio Biotech TQ | Thùng/200 que |
| 52 | Test thử thai hộp 5mm  Quickstick | Que | Pharmatech – Mỹ | Gói /25 que  Thùng/500 que |

**QUE THỬ NƯỚC TIỂU 3TS, 10TS, 11TS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **NSX** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Que thử nước tiểu 3 TS *Uritest* | Mebi - VN | Hộp | Hộp/50 que |
| 02 | Que thử nước tiểu 3 TS *Acon* | Acon - Mỹ | Hộp | Hộp/100 que |
| 03 | Que thử nước tiểu 3 TS *CYBOW* | Hàn Quốc | Hộp | Hộp/100 que |
| 04 | Que thử nước tiểu 10 TS *MISSING* | Acon - Mỹ | Hộp | Hộp/100 que |
| 05 | Que thử nước tiểu 10 TS *TECO* | Teco - Mỹ | Hộp | Hộp/100 que |
| 06 | Que thử nước tiểu 10 TS *CYBOW* | Hàn Quốc | Hộp | Hộp/100 que |
| 07 | Que thử nước tiểu 10 TS *SIEMENS MULTISTIX* | Mỹ | Hộp | Hộp/100 que |
| 08 | Que thử nước tiểu 10 TS *COMBUTEST 10* | Roche - Đức | Hộp | Hộp/100 que |
| 09 | Que thử nước tiểu 11 TS *MISSING* | Acon - Mỹ | Hộp | Hộp/100 que |
| 10 | Que thử nước tiểu 11 TS *URIT 11A* | URIT - Anh | Hộp | Hộp/100 que |
| 11 | Que thử nước tiểu 11 TS *URI SCREEN* | Đức | Hộp | Hộp/100 que |
| 12 | Que thử nước tiểu 11TS *CYBOW* | Hàn Quốc | Hộp | Hộp/100 que |

**NHIỆT KẾ, CÂN SỨC KHỎE, KÍNH LÚP CÁC LOẠI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Nhiệt kế thủy ngân – Aurora | Cây | Hộp/12 cây Thùng /720 cây |
| 2 | Nhiệt kế thủy ngân – Amrus | Cây | Hộp/12 cây Thùng /720 cây |
| 3 | Nhiệt kế đo thân nhiệt - điện tử Sika *( bảo hành 1 năm )* | Cây | Hộp/10 cây  Thùng/300 cây |
| 4 | Nhiệt kế điện tử – Laica  *Đo bằng tia hồng ngoại*  *Đo thân nhiệt ( đo trán )*  *Đo nhiệt độ phòng*  *Đo nhiệt độ nước*  *( bảo hành 1 năm )* | Cây | Hộp/1 cây |
| 5 | Nhiệt kế + ẩm kế tròn lớn  *Vành inox* | Cái | Hộp/1 cái |
| 6 | Nhiệt kế + ẩm kế tròn lớn  *Vành nhựa* | Cái | Hộp/1 cái |
| 7 | Nhiệt kế + ẩm kế tròn nhỏ | Cái | Hộp/1 cái |
| 8 | Nhiệt kế + ẩm kế điện tử JR 900 | Cái | Hộp/1 cái |
| 9 | Nhiệt kế + ẩm kế điện tử JR 913 | Cái | Hộp/1 cái |
| 10 | Nhiệt kế tủ lạnh, loại nhỏ | Cái | Hộp/1 cái |
| 11 | Nhiệt kế tủ lạnh điện tử, có đầu dò TA 238 (-50 độ đến 300 độ ) | Cái | Hộp/1 cái |
| 12 | Nhiệt kế thời tiết A1 – bảng nhựa | Cây | Thùng/150 cây |

**BÔNG, BĂNG, GÒN, GẠC… CÁC LOẠI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Băng thun co giãn 1 móc – MQ  *Size: 5cm\*5,5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 2 | Băng thun co giãn 2 móc – MQ  *Size: 7,5cm\*5,5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 3 | Băng thun co giãn 3 móc - MQ  *Size: 10cm\*5,5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 4 | Băng thun co giãn 4 móc - MQ  *Size: 17,5cm\*5,5m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 5 | Băng thun co giãn 1 móc – BT  *Size: 5cm\*3m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 6 | Băng thun co giãn 2 móc – BT  *Size: 7,5cm\*3m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 7 | Băng thun co giãn 3 móc - BT  *Size: 10cm\*3m* | Cuộn | Hộp/12 cuộn |
| 8 | Băng thun 2 móc – HSP  *Size: 7,5cm\*1,8m* | Cuộn | Bao/100 cuộn |
| 9 | Băng thun 3 móc – HSP  *Size: 7,5cm\*1,8m* | Cuộn | Bao/100 cuộn |
| 10 | Gòn thấm nước y tế 5gr | Gói | Gói/50 cuộn |
| 11 | Gòn thấm nước y tế 10gr | Gói | Gói/25 cuộn |
| 12 | Gòn thấm nước y tế 25gr | Gói | Gói/1 cuộn |
| 13 | Gòn thấm nước y tế 100gr | Gói | Gói/1 cuộn |
| 14 | Gòn thấm nước y tế 1kg | Gói | Gói/1 cuộn |
| 15 | Gòn không thấm nước 1kg | Gói | Gói/1 cuộn |
| 16 | Gòn viên 100gr | Gói | Gói/1 hộp |
| 17 | Gòn viên 500gr | Gói | Gói/1 hộp |
| 18 | Gòn viên 1kg | Gói | Gói/1 hộp |
| 19 | Que gòn rái tai, gói *( người lớn )* | Gói | Gói/12 tép |
| 20 | Que gòn rái tai, gói *( trẻ em )* | Gói | Gói/12 tép |
| 21 | Que gòn rái tai, hủ nhựa *( người lớn )* | Lốc | Lốc/12 hủ |
| 22 | Que gòn rái tai, hủ nhựa *( trẻ em )* | Lốc | Lốc/12 hủ |
| 23 | Băng cuộn vải 0,85\*1,2m | Gói | Gói/40 cuộn |
| 24 | Băng cuộn vải 0,85\*1,8m | Gói | Gói/50 cuộn |
| 25 | Gạc y tế đã tiệt trùng nhỏ *5\*6\*6 lớp – Đông pha* | Gói | Gói/10 miếng |
| 26 | Gạc y tế đã tiệt trùng lớn *5\*8\*6 lớp – Đông pha* | Gói | Gói/10 miếng |
| 27 | Gạc y tế chưa tiệt trùng *10\*10\*8lớp – Đông pha* | Gói | Gói/100 miếng |
| 28 | Nón giấy sâu | Gói | Gói/100 cái |
| 29 | Nón giấy phẩu thuật đã tiệt trùng | Gói | Gói/100 cái |
| 30 | Băng rốn | Hộp | Hộp/3 miếng |
| 31 | Gạc rơ lưỡi | Hộp | Hộp/5 miếng |
| 32 | Gạc dẫn lưu 0.01\*2\*4 lớp đã tiệt trùng | Cuộn | Gói/ 50 cuộn |
| 33 | Săng mổ có lỗ/ không lỗ - 50\*50 | Cái | Gói/5 cái |
| 34 | Săng mổ có lỗ/ không lỗ - 60\*80 | Cái | Gói/5 cái |
| 35 | Săng mổ có lỗ/ không lỗ - 80\*80 | Cái | Gói/5 cái |
| 36 | Săng mổ có lỗ/ không lỗ - 80\*120 | Cái | Gói/5 cái |
| 37 | Tấm lót sản khoa đã tiệt trùng - 60\*90cm | Cái | Gói/5 cái |

**BÓ KHỦY TAY, BÓ GỐI, BÓ GÓT CÁC LOẠI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Bó gối có lỗ - đơn - 916 - đen | Chiếc | Hộp/ chiếc |
| 2 | Bó gối không lỗ - đôi - 1381 - xanh | Đôi | Hộp/ đôi |
| 3 | Bó gối không lỗ - đôi - 9381 - màu da | Đôi | Hộp/ đôi |
| 4 | Bó gối PJ - đơn - 601 - xanh | Chiếc | Hộp/ chiếc |
| 5 | Bó gót - đôi - 1382 - xanh | Đôi | Hộp/ đôi |
| 6 | Bó gót - đôi - 9382 – da | Đôi | Hộp/ đôi |
| 7 | Bó gót PJ - đơn - 604 - da | Chiếc | Hộp/ chiếc |
| 8 | Vớ bàn tay - đôi - 957 - xanh | Đôi | Hộp/ đôi |
| 9 | Vớ cổ tay - đôi - 1309 - xanh | Đôi | Hộp/ đôi |
| 10 | Vớ cổ tay - đôi - 209 - xám | Đôi | Hộp/ đôi |
| 11 | Bó cổ tay, quấn dán - đôi - 633 - màu da | Đôi | Hộp/ đôi |
| 12 | Khủy tay - đôi - 1320 - xanh | Đôi | Hộp/ đôi |
| 13 | Đai bụng - đơn – 1922 - xanh | Chiếc | Hộp/ chiếc |

**THIẾT BỊ Y TẾ****, MÁY MASSAGE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Nệm hơi có mô tơ ( Nệm chống loét )  *- Kích thước: 200 x 90 x 7cm.*  *- Múi nệm hình thoi.*  *- Tải trọng tối đa 130 - 135 kg.*  *- Mô tơ: 29,5 x 10,5 x 9,5cm.*  *- Vòng đảo khí 5,6 giây, máy chạy êm.*  *( Bảo hành mô tơ máy: 1 năm )* | Bộ | Thùng/4 cái |
| 2 | Nệm hơi không mô tơ ( Nệm chống loét )  *- Kích thước: 200 x 90 x 7cm.*  *- Múi nệm hình thoi.*  *- Tải trọng tối đa 130 - 135 kg.* | Cái | Thùng/10 cái |
| 3 | Máy tạo oxy 3 lít  *Bảo hành 1 năm* | Bộ | Thùng/1 bộ |
| 4 | Máy tạo oxy 5 lít  *Bảo hành 1 năm* | Bộ | Thùng/1 bộ |
| 5 | Huyết áp cơ ALPK2 + ống nghe | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 6 | Huyết áp cơ Yamasu + ống nghe | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 7 | Máy massager cá heo ( nút từ )  *MS : SQ - B03 Bảo hành 1 năm* | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 8 | Gối massager 4 bi lăn + đèn hồng ngoại | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 9 | Máy massager trị liệu 4 miếng dán (dùng pin và điện, tặng kèm cục sạc) - SKY | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 10 | Máy massager trị liệu 8 miếng dán ( dùng pin và điện, tặng kèm cục sạc) - SKY | Bộ | Hộp/ bộ |
| 11 | Máy massager mắt - dùng pin | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 12 | Máy massager tan mỡ bụng - Vibroaction | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 13 | Máy massager quấn nóng tan mỡ bụng - Sauna Belt | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 14 | Máy massager đầu bò - 10 đầu thay thế | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 15 | Máy massager vai gáy | Bộ | Hộp/1 bộ |
| 16 | Máy massager mặt 5 đầu thay - Relax and tone | Bộ | Hộp/1 bộ |

**TÚI HẤP TIỆT TRÙNG - PHẦN LAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| **TÚI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ DÁN DẠNG HỘP** | | |  |
| 1 | Túi hấp tiệt trùng tự dán *(57mm \* 100 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| 2 | Túi hấp tiệt trùng tự dán  *(90mm \* 230 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| 3 | Túi hấp tiệt trùng tự dán  *(135mm \* 255 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| 4 | Túi hấp tiệt trùng tự dán  *(190mm \* 330 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| 5 | Túi hấp tiệt trùng tự dán  *(250mm \* 370 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| 6 | Túi hấp tiệt trùng tự dán  *(300mm \* 460 + 30mm)* | Hộp | Hộp/200 cái |
| **TÚI HẤP TIỆT TRÙNG LOẠI DẸP** | | | |
| 7 | Túi hấp tiệt trùng  *50mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 8 | Túi hấp tiệt trùng  *75mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 9 | Túi hấp tiệt trùng  *100mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 10 | Túi hấp tiệt trùng  *150mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 11 | Túi hấp tiệt trùng  *200mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 12 | Túi hấp tiệt trùng  *250mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 13 | Túi hấp tiệt trùng  *300mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 14 | Túi hấp tiệt trùng  *350mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| 15 | Túi hấp tiệt trùng  *400mm x 200m* | Cuộn | Loại dẹp |
| **TÚI HẤP TIỆT TRÙNG LOẠI PHỒNG** | | | |
| 16 | Túi hấp tiệt trùng  *75mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 17 | Túi hấp tiệt trùng  *100mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 18 | Túi hấp tiệt trùng  *150mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 19 | Túi hấp tiệt trùng  *200mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 20 | Túi hấp tiệt trùng  *250mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 21 | Túi hấp tiệt trùng  *300mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 22 | Túi hấp tiệt trùng  *350mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| 23 | Túi hấp tiệt trùng  *400mm x 100m* | Cuộn | Loại phồng |
| **TÚI HẤP TIỆT TRÙNG TYVEK – MÁY STERRAD** | | | |
| **VẬT TƯ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TIỆT KHUẨN** | | | |
| 31 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt  *1,25cm x 50m* | Cuộn | MPACK |
| 32 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt  *1,9cm x 50m* | Cuộn | MPACK |
| 33 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt  *1,25cm x 50m - sọc xanh* | Cuộn | STERIKING |
| 38 | Test lò hấp DT50 | Hộp | STERIKING |

**DỤNG CỤ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **NSX** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Nẹp nhôm Iselin  *Size: 25cm/ 50cm* | Việt Nam | Cái | Bịch/ 10 cái |
| 2 | Nẹp nhóm ngón tay 3 chấu | Việt Nam | Cái | Bịch/ 10 cái |
| 3 | Nẹp nhóm ngón tay 4 chấu | Việt Nam | Cái | Bịch/ 10 cái |
| 4 | Nẹp cẳng tay ngắn (trái - phải)  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 5 | Nẹp cẳng bàn tay (trái - phải)  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 6 | Nẹp cẳng tay gân gấp  ( Trái - Phải ) | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 7 | Nẹp cẳng tay gân duỗi  ( Trái - Phải ) | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 8 | Nẹp cẳng tay ôm ngón cái ( Trái - Phải ) | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 9 | Nẹp đùi ngắn  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 10 | Nẹp đùi dài  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 11 | Nẹp cẳng chân ( Trái – Phải ) | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 12 | Nẹp chống xoay ngắn  *Size: 1 - 2 - 3* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 13 | Nẹp chống xoay dài  *Size: 1 - 2 – 3* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 14 | Nẹp cổ mềm  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 15 | Nẹp cổ cứng  *Size: 1 - 2 – 3* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 16 | Nâng cổ hơi | ViệtNam | Cái | Bịch/1 cái |
| 17 | Đai kéo cổ | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 18 | Đai cột sống thấp  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 19 | Đai cột sống cao  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 20 | Đai cột sống Ortho  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Hộp/1 cái |
| 21 | Đai cột sống Osaka  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Hộp/1 cái |
| 22 | Áo cột sống  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Hộp/1 cái |
| 23 | Đai desault (trái - phải)  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 24 | Đai xương đòn  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 25 | Túi treo tay  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 26 | Túi treo tay tam giác  *Size: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9* | Việt Nam | Cái | Bịch/1 cái |
| 27 | Bóp tay lò xo, thân gỗ | Việt Nam | Cặp | Bịch/1 Cặp |
| 28 | Lăn bi tay inox | Việt Nam | Cặp | Hộp/1 cặp |
| 29 | Nẹp gỗ | Việt Nam | Bộ/10 | 1 bó/5 bộ |
| 30 | Nạng gỗ không đánh vani | Việt Nam | Cặp | 1 bó/5 cặp |
| 31 | Nạng gỗ có đánh vani | Việt Nam | Cặp | 1 bó/5 cặp |
| 32 | Nạng nhôm | Việt Nam | Cặp | 1 bó/5 cặp |
| 33 | Nạng inox | Việt Nam | Cặp | 1 bó/5 cặp |
| 34 | Gậy 1 chân inox | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 35 | Gậy 1 chân nhôm, xếp được | T.Quốc | Cái | 1 bó/5 cái |
| 36 | Gậy 3 chân inox | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 37 | Gậy 4 chân inox | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 38 | Cây tó inox | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 39 | Cây tó nhôm | T.Quốc | Cái | 1 bó/5 cái |
| 40 | Khung tập đi inox | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 41 | Ghế bô không có bánh xe | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 42 | Ghế bô có bánh xe | Việt Nam | Cái | 1 bó/5 cái |
| 43 | Ghế bô inox không có bánh xe | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |
| 44 | Ghế bô inox có bánh xe | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |
| 45 | Xe lăn thường | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |
| 46 | Xe lăn có bộ vệ sinh | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |
| 47 | Xe lăn có bộ vệ sinh + bàn ăn | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |
| 48 | Xe lăn có bộ vệ sinh + bàn ăn + ngã lưng | T.Quốc | Cái | Thùng/1 cái |

**THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | | | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| **PHIM X – QUANG ƯỚT: RETINA – XOE ĐỨC** | | | | | |
| 31 | Cassette  *Size: 35 x 43cm* | JPI - Hàn Quốc | Cái | | Hộp/1 cái |
| 32 | Màn tăng sáng  *Size: 18 x 24cm* | Toshiba Nhật | Bộ | | Hộp/1 cái |
| 33 | Màn tăng sáng  *Size: 24 x 30cm* | Toshiba Nhật | Bộ | | Hộp/1 cái |
| 34 | Màn tăng sáng  *Size: 30 x 40cm* | Toshiba Nhật | Bộ | | Hộp/1 cái |
| 35 | Màn tăng sáng  *Size: 35 x 35cm* | Toshiba Nhật | Bộ | | Hộp/1 cái |
| 36 | Màn tăng sáng  *Size: 35 x 43cm* | Toshiba Nhật | Bộ | | Hộp/1 cái |

**HỘP CHỮ NHẬT, HỘP GÒN, KHAY INOX… CÁC LOẠI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 3 | Hộp chữ nhật trung | Cái | 19x9x4cm |
| 4 | Hộp chữ nhật nhỏ | Cái | 16x7x3cm |
| 5 | Hộp chữ nhật ( 5cc ) | Cái | 11x4x3cm |
| 6 | Hộp chữ nhật ( 10cc ) | Cái | 14x6x3cm |
| 11 | Hộp đúc ( 5cc) đầu tròn | Cái | 11x4x3cm |
| 12 | Hộp đúc ( 5cc ) chữ nhật | Cái | 12x4x3cm |
| 13 | Khay đậu sâu lớn | Cái | 800ml |
| 14 | Khay đậu sâu trung | Cái | 400ml |
| 15 | Khay đậu cạn | Cái | 300ml |
| 16 | Khay chữ nhật ( M 9 ) | Cái | 9x18x2cm |
| 20 | Khay chữ nhật ( M22 ) | Cái | 22x32x2cm |
| 26 | Hộp gòn đại | Cái | ø13\*cao15 |
| 28 | Hộp gòn trung | Cái | ø10\*cao11 |
| 30 | Hộp gòn nhỏ đúc | Cái | ø7.5 \*cao 6 |
| 49 | Ống cắm pen cao | Cái | ø5\* cao16 |
| 50 | Ống cắm pen trung | Cái | ø5\* cao14 |
| 51 | Ống cắm pen thấp | Cái | ø5\* cao12 |

**THIẾT BỊ, DỤNG CỤ INOX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN MẶT HÀNG** | **ĐVT** | **GHI CHÚ** |
| 13 | Xe băng ca  *+ Kích thước: 180 x 60 x 50cm*  *+ Có nệm: 180 x 60 x 7cm* | Cái | Inox không rỉ sét, bảo hành 1 năm. |
| 14 | Xe 30 x 40 không hộc  *+ 2 tầng*  *+ 4 bánh xe* | Cái | Inox không rỉ sét, bảo hành 1 năm. |
| 32 | Cây treo dịch truyền | Cái | Inox không rỉ sét. |
| 35 | Bảng kẹp hồ sơ bệnh nhân | Cái | Inox không rỉ sét. |

**TRANG THIẾT BỊ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thông Tin Sản Phẩm** | **Xuất Xứ** |
| I | **Hệ thống nội soi phẫu thuật** |  |
| 1 | HT phẫu thuật nội soi ổ bụng | MGB-Đức |
| 2 | HT phẫu thuật nội soi tiêt niệu | MGB-ĐỨC |
| 3 | Bộ tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng | MGB-ĐỨC |
| 4 | HT Phẫu thuật nội soi khớp | MGB-ĐỨC |
| 5 | HT phẫu thuật nội soi Tai – Mũi – Họng | MGB-ĐỨC |
| 6 | HT Khám nội soi tai mũi họng | Fiegert-ĐỨC |
| 7 | Máy tán sỏi laser trong phẫu thuật nội soi | MGB-ĐỨC |
| 8 | Máy sai căt bệnh phẩm trong phẫu thuật nội soi | MGB-ĐỨC |
| 9 | Dụng cụ phẫu thuật nội soi các loại | MGB-ĐỨC |
| 10 | Máy Siêu âm điều trị đa tần 2 đầu phát 1 – 3 Mhz  Model : Sonic 2 | Chinesport spa - Ý |
| 11 | Máy siêu âm điều trị đa tần 0.8-2.4 Mhz  Model : Soleo Sono | Chinesport spa - Ý |
| 12 | Máy siêu âm điều trị đa tần 1 - 3 Mhz  Model : Sono one | Zimmer - Đức |
| 13 | Máy điện xung, điện phân 2 kênh ( Các tên gọi khác : Máy kích thích thần kinh cơ , máy điện xung trị liệu , máy trị liệu bằng dòng giao thoa ) | Zimmer - Đức |
| 14 | Máy laser điều trị 3 chức năng siêu âm, điện xung, điện phân | Zimmer - Đức |
| 15 | Máy laser điều trị 3 chức năng siêu âm, điện xung, điện phân với điện cực hút VASCO P | Zimmer - Đức |
| 16 | Máy laser điều trị công suất thấp 25mW | Chinesport spa - Ý |
| 17 | Máy laser công suất cao dạng scan | Chinesport spa - Ý |
| 18 | Máy từ trường điều trị loại để bàn 2 kênh | Chinesport spa - Ý |
| 19 | Máy từ trường điều trị loại toàn thân 2 kênh | Chinesport spa - Ý |
| 20 | Máy sóng ngắn điều trị loại 1 cần | Zimmer - Đức |
| 21 | Máy vi sóng trị liệu xung và liên tục | Zimmer - Đức |
| 22 | Máy xung kích điều trị 1 đầu phát với công nghệ softshot | Zimmer - Đức |
| 23 | Máy xung kích điều trị 2 đầu phát với công nghệ softshot | Zimmer - Đức |
| 24 | Máy laser nội mạch 2 đầu | Việt Nam |
| 25 | Máy laser châm cứu 10 đầu châm | Việt Nam |
| **II** | **Thiết bị nội tim mạch** |  |
| 1 | Máy ghi điện tim 3,6,12 kênh | TRISMED-HÀN |
| 2 | Máy ghi điện tim 3,6,12 kênh | DIXION-ĐỨC |
| 3 | Máy phá rung tim | BRANCH-Argntina |
| 4 | Bộ Holter điện tim - huyết áp | Trismed- hàn  Medset – Đức |
| 5 | HT điện tim gắng sức | Trismed- hàn  Medset – Đức |
| 6 | Bộ đo dung tích phổi | Medset-Đức |
| 7 | Phần mềm phân tich PADSY | Medset-Đức |
| 8 | HT Quản lý điện tim | Medset – Đức |
| **III** | **Hệ thống thiết bị phòng mổ** |  |
| 1 | Monitor theo dõi Bệnh Nhân | Trismed – Hàn Quốc |
| 2 | Máy theo dõi sản khoa | Trismed – Hàn Quốc |
| 3 | Mornitor theo dõi bênh nhân | Dixion-Đức |
| 4 | Bàn mổ đa năng thủy lực  Bàn mổ đa năng thủy lực điện | ST.Francis/Sturdy – Đài loan  Novavox – Hàn  Dixion – Đức |
| 5 | Đèn mổ treo trần các loại | Dixion – Đức  Sturdy – Đài Loan  Asco – Ân Độ  Novavox – Hàn Quốc  Klaroled – Phần lan |
| 6 | Dao mổ điện cao tần: 400w, 200w, 150w, 80w | MGB- Đức  Maxer- Đức |
| 7 | Bơm tiêm điện | AMPALL-Hàn |
| 8 | Máy truyền dịch | AMPALL-Hàn |
| 9 | Máy hút dịch các loại | Sturdy – Đài Loan  Gemmy- Đài Loan |
| **IV** | **Các thiết bị khác** |  |
| 1 | Ghế khám tai mũi họng | MEDPEJ-Tây Ban Nha |
| 2 | Ghế Khám Răng | MEDPEJ-Tây Ban Nha |
| 3 | Đèn khám tai mũi họng | Sheervision/Mỹ |
| 4 | Đèn phẫu thuật đeo trán | GULF- Mỹ |
| 5 | Bàn khám sản, Bàn đẻ | Sturdy – Đài Loan  Novavox – Hàn Quốc |
| 6 | Nồi hấp tiệt trùng | AJC-Bồ Đào Nha  Sturdy- Đài Loan  Gemmy – Đài Loan |
| 7 | Nồi hấp tiêt trùng nhiệt độ thấp | LOWTEM- Hàn Quốc  Laoken- Trung Quốc |
| 8 | Tủ bảo quản máu | ARCTIKO – ĐAN MẠCH |
| 9 | Tủ bảo quản âm sâu | ARCTIKO – ĐAN MẠCH |
| 10 | Tủ bảo quản sinh học và dược phẩm | ARCTIKO – ĐAN MẠCH |
| 11 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Mediprema- pháp  Đài Loan |
| 12 | Máy đo huyết áp để bàn đo nhanh | AMPALL- Hàn Quốc |
| 13 | Máy soi ven | VEINSIGHT |
| 14 | Bình làm ẩm | ENTER MEDICAL / ĐÀI LOAN |
| 15 | Bóng bóp tay máy gây mê | CREATE BIOTECH / ĐÀI LOAN |
| 16 | Sâu máy thở dùng 1 lần | CREATE BIOTECH / ĐÀI LOAN |
| 17 | Filter lọc khuẩn + lọc ẩm | CREATE BIOTECH / ĐÀI LOAN |
| 18 | Van áp lực dương | CREATE BIOTECH / ĐÀI LOAN |
| 19 | Van thở ra cho máy thở (Exhalation Valve) | CREATE BIOTECH / ĐÀI LOAN |
| 20 | Sâu máy thở Silicon | NINGBO BOYA / TRUNG QUỐC |
| 21 | Bộ dây thở đồng trục (2 trong 1) | NINGBO BOYA / TRUNG QUỐC |
| 22 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng/2 nòng/3 nòng | BAIHE / TRUNG QUỐC |
| 23 | Catheter thận nhân tạo 2 nòng | BAIHE / TRUNG QUỐC |
| 24 | Tay dao mổ điện 3 chân cắm dùng 1 lần | EVERSHINE / ĐÀI LOAN |
| 25 | Tay dao mổ điện dùng nhiều lần | BAISHENG / TRUNG QUỐC |
| 26 | Forcep lưỡng cực cong | BAISHENG / TRUNG QUỐC |
| 27 | Forcep lưỡng cực thẳng | BAISHENG / TRUNG QUỐC |
| 28 | Cáp nối Forcep | BAISHENG / TRUNG QUỐC |
| 29 | Bộ cảm biến huyết áp xâm lấn IBP | Antmed- Trung Quốc |
| 30 | Dao điện dùng 1 lần | Trung quốc |
| 31 | Cáp điện dùng lần | Trung quốc |
| 32 | Cáp điện tim | Nihon Kohden  Fukuda Denshi  Fukuda Me  Schiller/GE/Kenz |
| 33 | Bộ điện cực hút |  |
| **V** | **Chỉ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Blacksilk (3/0) kim tam giác 18mm, 3/8 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, kim tam giác 18 mm, S20E18 |
| 4 | Chỉ Blacksilk (3/0) nhiều sợi, không kim 12x0,75cm | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm, S2012 |
| 5 | Chỉ Blacksilk (4/0) kim tròn 26mm, 1/2 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0, kim tròn 26 mm, S15A26 |
| 6 | Chỉ Black Silk 2/0, kim tam giác 24mm, 3/8 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tam giác 24 mm, S30E24 |
| 7 | Chỉ Black Silk 4/0, kim tam giác 18mm, 3/8 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0, kim tam giác 18 mm, S15E18 |
| 8 | Chỉ Black Silk 2/0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tròn 26 mm, S30A26 |
| 9 | Chỉ Black Silk 3/0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, kim tròn 26 mm, S20A26 |
| 10 | Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác 26mm, 3/8 vtr | Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác 26 mm, M30E26 |
| 11 | Chỉ tan tổng hợp Polyglycolic acid, violet braided absorbable sutrure số 3/0, dài 70 cm, kim tròn HR26 | SAFIL VIOLET 3/0, 70CM HR26 |
| 12 | Chỉ tan tổng hợp Polyglycolic acid, violet braided absorbable sutrure số 2/0, dài 70 cm, kim tròn HR26 | SAFIL VIOLET 2/0, 70CM HR26 |
| 13 | Chỉ tan tổng hợp Polyglycolic acid, fast braided absorbable sutrure số 3/0, dài 70 cm, kim tròn HR26 | SAFIL QUICK 3/0, 70CM HR26 |
| 14 | Chỉ Chromic catgut | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, kim tròn 26 mm, C40A26 |
| 15 | Chỉ Chromic catgut (2/0) | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn 36 mm, C30A36 |
| 17 | Chỉ Chromic catgut 2.0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn 26 mm, C30A26 |
| 18 | Chỉ Chromic catgut 2/0 không kim | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, không kim, 150 cm, C300 |
| 19 | Chỉ Chromic catgut 3/0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tròn 26 mm, C25A26 |
| 20 | Chỉ Chromic catgut số 1, kim tròn 30mm, 1/2 vtr | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, kim tròn 30 mm, C50A30 |
|  |  |  |