|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/img/pop_tit_dot.gif | **Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu** | |  |  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Số TBMT** | 20210341797-00 | **Chủ đầu tư** |  | | **Hình thức đấu thầu** | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | **Hình thức dự thầu** | Đấu thầu qua mạng | | **Tên gói thầu** | Cung cấp giấy vệ sinh năm 2021 | | | | **Giá gói thầu** | 145.200.000 VND | **Giá dự toán** | 145.200.000 VND | | **Thời điểm hoàn thành** | **16/04/2021 11:20** | **Thời điểm đăng tải** | **18/03/2021 14:15** | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Tên nhà thầu** | công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại đại thành | **Số ĐKKD** | 0106649789 | | **Giá dự thầu (VND)** | 144.012.000 VND | **Tỷ lệ giảm giá (%)** | - | | **Điểm kỹ thuật** |  | **Giá đánh giá** | 144.012.000 VND | | **Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)** | 144.012.000 VND | **Giá trúng thầu** | 144.012.000 VND | | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | 12 tháng | | | | **Lý do chọn nhà thầu** | Hồ sơ báo giá của nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu trong Bản yêu cầu báo giá và Giá dự thầu không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt | | | |  | | | |  | **[ Danh sách hàng hóa:]** | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | **STT** | **Tên hàng hóa** | **Xuất xứ, Ký mã hiệu, model, nhãn mác của sản phẩm** | **Khối lượng mời thầu** | **Đợn vị tính** | **Mô tả hàng hóa** | **Đơn giá dự thầu(VNĐ)** | **Ghi chú** |  |  | |  | | | | | | | | | | | 1 | Giấy vệ sinh | Việt Nam, Giấy vệ sinh công nghiệp, NaNo | 6000 | cuộn | Giấy vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sau: - Giấy vệ sinh đã được Tổ chức do Bộ Công Thương chỉ định đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh QCVN 09: 2015/BCT. - Giấy vệ sinh cuộn lớn trọng lượng tối thiểu 700 g (không tính trọng lượng lõi), dài tối thiểu 230 m/cuộn. - Hạn sử dụng: Giấy vệ sinh phải còn hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký Biên bản giao nhận hàng hóa. - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ tháng 01 năm 2021 trở lại đây. 2. Nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu kèm theo trước thời điểm đóng thầu, số lượng tối thiểu là 03 cuộn giấy vệ sinh, để chứng minh hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Hàng mẫu được gửi về địa chỉ: Nhà máy In tiền Quốc gia, số 30 đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 84 24 85875903. Hàng mẫu được dán nhãn và có đầy đủ các thông tin sau: - Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; - Tên, địa chỉ nhà nhập khẩu (đối với sản phẩm nhập khẩu); - Nhãn hiệu sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố áp dụng; - Dấu hợp quy (dấu CR); - Định lượng của một lớp giấy; - Loại bột giấy sử dụng; - Số lớp của sản phẩm; - Ngày sản xuất - hạn sử dụng. | 24.002 |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu** | [QD 149 - 2021.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20210341797&bidTurnNo=00) |  |  | |  | |  |  |   Top of Form    Bottom of Form |  |
|  | | |
|  | | |
| |  | | --- | |  | | | |