**BẢNG MÔ TẢ**

**TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN HOÁ CHẤT**

*(Kèm theo báo giá Số: /KD-TTYT ngày tháng năm 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Mô tả yêu cầu về tính năng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Dung dịch pha loãng | "Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào  Trạng thái vật lí: chất lỏng  Màu: không  Mùi: không  Độ pH: 7.35 đến 7.55  Tính tan: tan trong nước  Thành phần: Natri clorid, Sulfate" | Can | 12 |
| 2 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm Huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 5 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | Can | 3 |
| 3 | Test nước tiểu 11 thông số | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. | Hộp | 7 |
| 4 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukºCyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin LeukoCyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL | Hộp | 4 |
| 5 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH 6,5-7,5 | Can | 6 |
| **Tổng 5 khoản** | | | | |