**BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

| **STT theo E-HSMT** | **STT theo danh mục cấu hình được duyệt** | **Nội dung yêu cầu của E-HSMT** | **Nội dung E-HSDT** | **Tài liệu tham chiếu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** | **231** | **Máy:** Bộ dụng cụ đại phẫu  **Số lượng:** 03 bộ | **Máy:** Bộ dụng cụ đại phẫu  **Model/Ký mã hiệu:**  **Nhãn hiệu:**  **Hãng sản xuất/Cơ sở sản xuất:** AMNOTEC International Medical GmbH, Đức  **Xuất xứ: Đức**  **Hãng, nước chủ sở hữu:** AMNOTEC International Medical GmbH, Đức |  |
| **II** |  | **CẤU HÌNH VÀ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:** | **CẤU HÌNH VÀ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT:** |  |
| 1 |  | Bát đựng bệnh phẩm, cao 50- 72mm, dung tích 300-400ml: 02 Cái | Bát đựng bệnh phẩm, cao 50mm, dung tích 350ml: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  51-103-11 Trang số: 1212 |
| 2 |  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 135mm: 06 cái | Kẹp săng Backhaus, dài 130mm: 06 Cái | Catalogue mã hàng:  15-801-13 Trang số: 367 |
| 3 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài ≥245mm: 02 cái | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 250mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  15-736-25 Trang số: 359 |
| 4 |  | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 125mm: 01 cái | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 125mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  10-103-03 Trang số: 44 |
| 5 |  | Cán dao mổ, số 4, dài ≥135mm | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  10-104-01 Trang số: 46 |
| 6 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥170mm: 01 cái | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  11-161-17 Trang số: 103 |
| 7 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥170mm: 01 cái | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  11-160-17 Trang số: 103 |
| 8 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥215mm: 01 cái | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 230mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  11-161-23 Trang số: 103 |
| 9 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm: 01 cái | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  12-211-23 Trang số: 169 |
| 10 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm: 01 cái | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  12-211-18 Trang số: 169 |
| 11 |  | Ống hút Pool hoặc tương đương, thẳng, dài 225mm, đường kính số 30, đường kính ≥10mm, dùng cho ống hút đường kính 8-10,5mm: 01 cái | Ống hút Poole, thẳng, dài 220mm, đường kính số 30, đường kính 10mm, dùng cho ống hút đường kính 8-10,5mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  10-914-10 Trang số: 82 |
| 12 |  | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 285mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái | Ống hút Yankauer, dài 270mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  10-911-02 Trang số: 81 |
| 13 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài ≥140mm: 10 cái | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 140mm: 10 Cái | Catalogue mã hàng:  15-049-14 Trang số: 248 |
| 14 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài ≥140mm: 04 cái | Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 140mm: 04 Cái | Catalogue mã hàng:  15-048-14 Trang số: 248 |
| 15 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài ≥160mm, không quá 220mm: 04 cái | Kẹp động mạch Crile-Rankin, mảnh, cong, dài 160mm: 04 Cái | Catalogue mã hàng:  15-039-16 Trang số: 246 |
| 16 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài ≥160mm: 02 cái | Kẹp động mạch Crile-Rankin, mảnh, thẳng, dài 160mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  15-038-16 Trang số: 246 |
| 17 |  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm: 02 cái | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 150mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  15-766-15 Trang số: 364 |
| 18 |  | Kẹp phẫu tích mô Babcock hoặc tương đương, dài ≥170mm: 02 cái | Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 180mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  15-760-18 Trang số: 362 |
| 19 |  | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài 200mm, ngàm dài ≥60mm: 01 cái | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm dài 60mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  15-580-20 Trang số: 306 |
| 20 |  | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata hoặc tương đương, cong, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài 200mm, ngàm dài ≥60mm: 01 cái | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm dài 60mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  15-581-20 Trang số: 306 |
| 21 |  | Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài ≥235mm: 02 cái | Kẹp ruột Doyen, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 240mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  33-124-24 Trang số: 846 |
| 22 |  | Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài ≥180mm: 01 cái | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 180mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  15-237-18 Trang số: 265 |
| 23 |  | Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài ≥230mm: 01 cái | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 230mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  15-237-23 Trang số: 265 |
| 24 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥200mm, ngàm rộng 2mm: 01 cái | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-208-20 Trang số: 219 |
| 25 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥240mm, ngàm rộng 2mm: 01 cái | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 2mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-208-24 Trang số: 219 |
| 26 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥150mm, ngàm rộng 1mm: 01 cái | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 160mm, ngàm rộng 1mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-212-16 Trang số: 219 |
| 27 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey hoặc tương đương, dài ≥240mm, ngàm rộng 1mm: 01 cái | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 1mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-212-24 Trang số: 219 |
| 28 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài ≥160mm: 01 cái | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-000-16 Trang số: 194 |
| 29 |  | Nhíp phẫu tích không mấu 16cm: 02 cái | Nhíp phẫu tích không mấu 16cm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  13-002-16 Trang số: 194 |
| 30 |  | Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, dài ≥ 16cm, không quá 18cm: 01 cái | Nhíp phẫu tích Cushing, dài 17cm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-066-17 Trang số: 202 |
| 31 |  | Nhíp mô, Waugh hoặc tương đương: 01 cái | Nhíp mô, Waugh, dài 18cm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  13-106-18 Trang số: 206 |
| 32 |  | Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài ≥330mm, lưỡi rộng 50mm: 02 cái | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  16-072-05 Trang số: 421 |
| 33 |  | Banh vết thương US-Army hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm, kích thước 22 x 15mm, 26 x 15mm, 39 x 15mm, 43 x 15mm: 01 cái | Banh vết thương Parker-Langenbeck (US-Army), hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 210mm, kích thước 21 x 15mm, 25 x 15mm, 40 x 15mm, 45 x 15mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  16-058-00 Trang số: 418 |
| 34 |  | Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, gồm 2 chiếc: 01 Bộ | Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, gồm 2 chiếc: 01 Bộ | Catalogue mã hàng:  16-047-00 Trang số: 411 |
| 35 |  | Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, số 2 hoặc số 8, dài 315mm, kích thước lưỡi 25-50mm: 01 Cái | Banh tổ chức Deaver, số 8, dài 310mm, kích thước lưỡi 50mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  16-081-08 Trang số: 427 |
| 36 |  | Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, số 4, dài 310mm, kích thước lưỡi 25-50mm: 01 Cái | Banh tổ chức Deaver, số 4, dài 300mm, kích thước lưỡi 25mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  16-081-04 Trang số: 426 |
| 37 |  | Bộ banh bụng Balfour hoặc tương đương hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 170mm, độ banh rộng 155mm-180mm: 01 Cái | Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 180mm, độ banh rộng 180mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  16-277-18 Trang số: 470 |
| 38 |  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0 hoặc 4/0, dài 185mm: 01 Cái | Kẹp mang kim Hegar-Mayo TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 4/0, dài 180mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  18-002-18 Trang số: 520, 521 |
| 39 |  | Kẹp mang kim De Bakey TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài ≥230mm: 01 Cái | Kẹp mang kim De Bakey TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  18-004-23 Trang số: 520, 522 |
| 40 |  | Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài ≥150mm: 01 Cái | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 160mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  17-004-16 Trang số: 489 |
| 41 |  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi tù/tù, dài 175mm: 01 Cái | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  11-001-17 Trang số: 93 |
| 42 |  | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài ≥140mm: 06 Cái | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm: 06 Cái | Catalogue mã hàng:  15-851-14 Trang số: 372 |
| 43 |  | Kẹp mạch máu Crafoord (Modif.) hoặc tương đương, mảnh, cong, đầu tù, dài ≥240mm: 04 Cái | Kẹp mạch máu Crafoord (Modif.), mảnh, cong, đầu tù, dài 240mm: 04 Cái | Catalogue mã hàng:  15-245-24 Trang số: 266 |
| 44 |  | Kẹp cầm máu Coller hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài ≥160mm: 04 Cái | Kẹp cầm máu Coller, cong, đầu tù, dài 160mm: 04 Cái | Catalogue mã hàng:  15-041-16 Trang số: 246 |
| 45 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài ≥151mm, cao ≥70mm, dung tích 1000ml: 01 Cái | Bát đựng bệnh phẩm, dài 160mm, cao 75mm, dung tích 1000ml: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  51-101-17 Trang số: 1894 |
| 46 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm: 02 Cái | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  15-100-18 Trang số: 252 |
| 47 |  | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật dùng màng lọc nhiều lần: 01 Cái | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật dòng Taenia, dùng màng lọc nhiều lần PPSU: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  55-105-90 Trang số: 8, 10, 17 |
| 48 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, chiều cao ≥135mm: 01 Cái | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, chiều cao 138mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  55-110-62 Trang số: 8, 10, 17 |
| 49 |  | Khay lưới cao 100-110 mm: 01 Cái | Khay lưới cao 100 mm: 01 Cái | Catalogue mã hàng:  55-191-10 Trang số: 17 |
| 50 |  | Khóa cài niêm phong: 02 Cái | Khóa cài niêm phong: 02 Cái | Catalogue mã hàng:  55-819-20 Trang số: 62 |