**Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Số TBMT** | 20171009207-00 |  |  |
| **Tên gói thầu** | Cung cấp bản in và cao su dán lót bản in cho máy phủ Flexo |  |  |
| **Tên dự án** | Mua sắm vật tư |  |  |
| **Chủ đầu tư** | Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Hình thức lựa chọn NT** | Chào hàng cạnh tranh không sơ tuyển quốc tế |  |  |
| **Giá gói thầu** | 1.186.380.826 VNĐ |  |  |
| **Thời điểm đóng thầu** |  |  |  |
|  | | | |

Top of Form

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Nhà thầu trúng thầu** | Phần 1: Công ty TNHH Tự động hóa Thái Bình Dương; Phần 2: Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị xây dựng Trường Thành Phát |  |  |
| **Giá trúng thầu** | 996.230.000 VNĐ |  |  |
| **Hình thức hợp đồng** | Trọn gói |  |  |
| **Thời gian thực hiện HĐ** | 180 ngày |  |  |
| **Văn bản phê duyệt** | Quyết định số 492/QĐ-NMI ngày 11/10/2017 của Tổng giám đốc Nhà máy |  |  |
| **Ngày phê duyệt** | 11/10/2017 00:00 |  |  |
| **Lý do chọn NT trúng thầu** |  |  |  |
| **Thời điểm hoàn thành** | **13/10/2017 13:27** |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[\* Mô tả tóm tắt gói thầu:]** | | | |
|  | | | | | | | |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Công suất** | **Tính năng, thông số  kỹ thuật cơ bản** | **Xuất xứ** | **Giá/Đơn giá trúng thầu** | **Ghi chú** |  |
|  | | | | | | | |
| 1 | Phần 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 2 | Bản in Nylon print Digital WS 73D |  | KT: (795 x 1060) ± 1mm | CHLB Đức | 244134000 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3 | Bản in Nylon print Digital WA 116S Digital |  | KT: (865 x 1060) ± 1mm | CHLB Đức | 679250000 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 4 | Phần 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 5 | Cao su dán lót ống bản Flexo |  | KT: (730 x 1060 x 1,95)mm | Châu Âu | 72864000 |  |  |

Bottom of Form