**Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Số TBMT** | 20180410405-00 |  |  |
| **Số hiệu KHLCNT** | 20180342305 |  |  |
| **Tên gói thầu** | Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1 |  |  |
| **Tên dự án** | Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1 |  |  |
| **Chủ đấu tư** | Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Hình thức lựa chọn NT** | Chỉ định thầu rút gọn |  |  |
| **Giá gói thầu** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | 4.215.812  VND |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **Tổng giá gói thầu** | **4.215.812  VND** | | **Ngày quy đổi** | 15/03/2018 | |  |  |
| **Đính kèm thông báo kết quả LCNT** | [Kết quả Tư vấn cải tạo sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/servlet/BP/DownloadFileKQNT?bidNo=20180410405&bidTurnNo=00&bidType=5&res=1) | | |
|  | | | |

Top of Form

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Nhà thầu trúng thầu** | Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam |  |  |
| **Giá trúng thầu** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | 4.215.812  VND |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **Tổng giá gói thầu** | **4.215.812  VND** | |  |  |
| **Hình thức hợp đồng** | Trọn gói |  |  |
| **Thời gian thực hiện HĐ** | 30  Ngày |  |  |
| **Văn bản phê duyệt** | Quyết định số 151/QĐ-NMI ngày 02/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Ngày phê duyệt** | 02/04/2018 |  |  |
| **Thời điểm hoàn thành** | **04/04/2018** |  |  |
|  | |  |  |

Bottom of Form