|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM**  **---------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---------------------** |
|  | *TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016* |

**YÊU CẦU CHÀO HÀNG**

Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ kiện sửa chữa và bảo trì máy photocopy trong 6 tháng đầu năm 2017.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

DANH MỤC PHỤ KIỆN SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY PHOTOCOPY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| 1 | Mực máy dc 4000/450i | Hộp | 1 |  |  |  |
| 2 | Mực máy dc 236/286/336/2005/3005/2007/3007 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 3 | Mực type 2500e | Hộp | 1 |  |  |  |
| Mực type 1230d | Hộp | 1 |  |  |  |
| 4 | Mực v212/230/250 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 5 | Mực V256 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 6 | Mực dc 2056/2058 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 7 | Mực AR 5520 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 8 | Mực IR2230 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 9 | Mực máy xerox Dc 2060/3060/3065 | Hộp | 1 |  |  |  |
| 10 | Cụm Drum cartridge DC 2060/3060/3065 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 11 | Cụm Drum cartridge DC 4000/450i | Cụm | 1 |  |  |  |
| 12 | Cụm Drum cartridge DC 236/286/336/2005/3005/2007/3007 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 13 | Drum MP 1015/1018/2580/2015/1027/1022 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 14 | Cụm Drum cartridge DC 2056/2058 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 15 | Cụm Drum IR2230 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 16 | Cụm Drum cartridge V256 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 17 | CụmDrum cartridge V340 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 18 | Cụm Drum mp 2580 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 19 | Cụm Sấy Xerox DC4000/450i | Cụm | 1 |  |  |  |
| 20 | Cụm Sấy Xerox DC 236/286/336/2005/2055/3005/2007/3007 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 21 | Cụm Sấy Xerox DC 2056/2058 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 22 | Cụm Sấy Xerox DC 2060/3060/3065 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 23 | Cụm Sấy Xerox DC 156/186/1055/1085 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 24 | Cụm Sấy Ricoh AFICIO 1015 / 1018 / 1113 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 25 | Cụm Sấy RICOH AFICIO MP 2580 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 26 | Cụm Sấy Ricoh 2015/ 2016 / 2018 / 2020 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 27 | Cụm Sấy Ricoh Aficio 1022/1027/3025/3030 | Cụm | 1 |  |  |  |
| 28 | Bột từ | Gói (gam) | 1 |  |  |  |
| 29 | Trục sấy (rulo trên) máy af 1022/1027/2500 -L2 | Cái | 1 |  |  |  |
| 30 | Trục ép (rulo dưới) máy af 1027/2032/2500 | Cái | 1 |  |  |  |
| 31 | Film hướng giấy DC 4000 | Cái | 1 |  |  |  |
| 32 | Bánh xe lấy giấy khay tự động | Bộ | 1 |  |  |  |
| 33 | Bánh xe dadf | Bộ | 1 |  |  |  |
| 34 | Chip nhớ board ess DC 4000 | Cái | 1 |  |  |  |
| 35 | Chip xử lý board ess DC 4000 | Cái | 1 |  |  |  |
| 36 | Board sạc DC 2005 | Cái | 1 |  |  |  |
| 37 | Thanh gạt MP 1015/1018/2580/2015/1027/1022 | Thanh | 1 |  |  |  |
| 38 | Lò xo cò af 1015/1018 | Cái | 1 |  |  |  |
| 39 | Cò tách giấy MP2580/2500/1900 | Cái | 1 |  |  |  |
| 40 | Gạt mực | Cái | 1 |  |  |  |
| 41 | Bảo trì máy | Lần | 1 |  |  |  |