|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/img/pop_tit_dot.gif | **Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu** | |  |  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Số TBMT** | 20200442964-00 | **Chủ đầu tư** |  | | **Hình thức đấu thầu** | Đấu thầu rộng rãi | **Hình thức dự thầu** | Đấu thầu qua mạng | | **Tên gói thầu** | Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020 | | | | **Giá gói thầu** | 1.996.610.000 VND | **Giá dự toán** | 1.996.610.000 VND | | **Thời điểm hoàn thành** | **17/06/2020 14:48** | **Thời điểm đăng tải** | **17/04/2020 17:50** | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Tên nhà thầu** | Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và công nghiệp 11 Urenco 11 | **Số ĐKKD** | 0900291087 | | **Giá dự thầu (VND)** | 1.669.612.500 VND | **Tỷ lệ giảm giá (%)** | - | | **Điểm kỹ thuật** |  | **Giá đánh giá** | 1.669.612.500 VND | | **Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)** | 1.669.612.500 VND | **Giá trúng thầu** | 1.669.612.500 VND | | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | 12 tháng | | | | **Lý do chọn nhà thầu** | E-HSDT của nhà thầu đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và giá dự thầu không vượt quá giá gói thầu | | | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu** | [QD 271 - 2020.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200442964&bidTurnNo=00) |  |  | |  | |  |  |   Top of Form    Bottom of Form |  |
|  | | |
|  | | |
| |  | | --- | |  | | | |