|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH  **CHI CỤC AN TOÀN**  **VỆ SINH THỰC PHẨM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 201/ATTP-HC  V/v mời báo giá thực hiện  gói thầu “Kiểm nghiệm mẫu  thực phẩm năm 2024” | *Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2024* |

Kính gửi: Các đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 20/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc phê duyệt danh mục chỉ tiêu, số lượng mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2024, Chi cục có nhu cầu thực hiện việc kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm phục vụ công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2024 *(****Phụ lục I*** *kèm theo).*

Để có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu dịch vụ kiểm nghiệm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh kính mời các đơn vị có nhu cầu, năng lực *(được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm)* gửi báo giá cho Chi cục như sau:

- Giá chào hàng thống nhất là đồng Việt Nam (VNĐ) đã bao gồm: VAT; chi phí nhận mẫu tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh; chi phí vận chuyển, bảo quản mẫu thực phẩm; chi phí kiểm nghiệm và các chi phí khác liên quan.

- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

Đề nghị quý đơn vị gửi Báo giá trực tiếp về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (hoặc qua địa chỉ Email: ccatvstpht@gmail.com) theo mẫu kèm theo tại ***Phụ lục II*** trước 17 giờ ngày 04/7/2024.

Thông tin liên hệ bà Lương Thị Hà Liên, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, SĐT: 0913153104./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lãnh đạo Chi cục;  - Đăng website Chi cục;  - Lưu: VT, HC. | **KT. CHI CỤC TRƯỞNG**  **PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**  **Đào Thị Phương** |

**Phụ lục I**

**DANH MỤC CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG MẪU**

**GIÁM SÁT MỐI NGUY Ô NHIỄM THỰC PHẨM**

*(Kèm theo Thư mời số 201/ATTP-HC ngày 28/6/2024)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhóm mẫu/Chỉ tiêu kiểm nghiệm** | **Số lượng (mẫu)** |
| **1** | **Thịt và sản phẩm chế biến từ thịt ăn ngay (xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt quay, ruốc, chả nướng, thịt nướng…) (chú ý: không bao gồm giò, chả)** | **20** |
|  | TSVSVHK | 20 |
|  | E.coli | 20 |
|  | Salmonella | 20 |
| **2** | **Giò, chả** | 15 |
|  | TSVSVHK | 15 |
|  | E.coli | 15 |
|  | Salmonella | 15 |
| **3** | **Bún ướt/bánh phở/bánh cuốn/bánh đúc/bánh đa nem** | 15 |
|  | TSVSVHK | 15 |
|  | E.coli | 15 |
|  | Salmonella | 15 |
|  | S.aureus | 15 |
|  | TSBTNM | 15 |
| **4** | **Rượu ngâm các loại** | 10 |
|  | Methanol | 10 |
| **5** | **Nước đá dùng liền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống** | 10 |
|  | E.coli | 10 |
|  | Coliform tổng số | 10 |
|  | Streptococci feacal | 10 |
|  | Pseudomonas aeruginosa | 10 |
|  | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 10 |
|  | Clor dư | 10 |
| **6** | **Thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi** | 15 |
|  | Salmonella | 15 |
| **7** | **TPCN (giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì)** | 10 |
|  | Sibutramine | 10 |
|  | Phenolphtalein | 10 |
|  | Desmethylsibutramine | 10 |
| **8** | **TPCN (cải thiện chức năng xương khớp)** | 5 |
|  | Dexamethasone | 5 |
|  | Diclofenac | 5 |
|  | Piroxicam | 5 |
| **9** | **TPCN (dành cho người bị tiểu đường)** | 5 |
|  | Metformin | 5 |
|  | Phenformin | 5 |
| **10** | **Nước uống trực tiếp cho học sinh tại các trường học trên địa bàn** | 25 |
|  | E.coli | 25 |
|  | Coliform tổng số | 25 |
|  | Streptococci feacal | 25 |
|  | Pseudomonas aeruginosa | 25 |
|  | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 25 |
|  | Asen | 25 |
|  | Cd | 25 |
|  | Pb | 25 |

**Phụ lục II**

**MẪU VĂN BẢN BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Thư mời số 201/ATTP-HC ngày 28/6/2024)*

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /……  V/v báo giá thực hiện  gói thầu “Kiểm nghiệm mẫu  thực phẩm năm 2024” | *Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2024* |

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh

Nhận được Văn bản số ...../ATTP-HC ngày .../6/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh về việc mời báo giá thực hiện gói thầu “Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm năm 2024”, ....(1)..... báo giá theo phụ lục đính kèm và hồ sơ năng lực của đơn vị.

Giá trên đã bao gồm : VAT; chi phí nhận mẫu tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh; chi phí vận chuyển, bảo quản mẫu thực phẩm; chi phí kiểm nghiệm và các chi phí khác liên quan. Các nội dung liên quan phù hợp với yêu cầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Văn bản mời báo giá nêu trên.

Kính gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh xem xét, xây dựng dự toán gói thầu./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  -................ | **THỦ TRƯỞNG (1)**  *(Ký tên, đóng dấu)* |

Ghi chú: (1): Đơn vị báo giá

**Phụ lục báo giá thực hiện gói thầu “Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm năm 2024”**

*(Kèm theo Văn bản số 201/ATTP-HC ngày 28/6/2024)*

| **TT** | **Danh mục** | | **Phương pháp thử nghiệm** | | | | | **Năng lực kiểm nghiệm** | | | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Số lương** | **Thành tiền** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nền mẫu** | **Chỉ tiêu** | **Phương pháp thử** | **Giới hạn định lượng (LOQ)** | **Văn bản quy định phương pháp thử, giới hạn định lượng/ phạm vi đo** | **Giới hạn cho phép/ giới hạn tối đa** | **Văn bản quy định mức giới hạn** | **Chứng nhận hoạt động thử nghiệm theo NĐ 107** | **Công nhận ISO 17025** | **QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP** |
| **1** | **Thịt và sản phẩm chế biến từ thịt ăn ngay (xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt quay, ruốc, chả nướng, thịt nướng…) (chú ý: không bao gồm giò, chả)** | TSVSVHK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Salmonella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| **2** | **Giò, chả** | TSVSVHK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Salmonella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| **3** | **Bún ướt/bánh phở/bánh cuốn/bánh đúc/bánh đa nem** | TSVSVHK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Salmonella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| S.aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| TSBTNM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| **4** | **Rượu ngâm các loại** | Methanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **5** | **Nước đá dùng liền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống** | E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Coliform tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Streptococci feacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Clor dư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **6** | **Thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi** | Salmonella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| **7** | **TPCN (giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì)** | Sibutramine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Phenolphtalein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Desmethylsibutramine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| **8** | **TPCN (cải thiện chức năng xương khớp)** | Dexamethasone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Diclofenac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Piroxicam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| **9** | **TPCN (dành cho người bị tiểu đường)** | Metformin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Phenformin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| **10** | **Nước uống trực tiếp cho học sinh tại các trường học trên địa bàn** | E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Coliform tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Streptococci feacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Asen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |