**Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Số TBMT** | 20200205828-00 |  |  |
| **Số hiệu KHLCNT** | 20200116777 |  |  |
| **Tên gói thầu** | VTP20-07 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm |  |  |
| **Tên dự án/ Dự toán mua sắm** | Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2020 (đợt 1) |  |  |
| **Chủ đấu tư** | Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Hình thức lựa chọn NT** | Mua sắm trực tiếp |  |  |
| **Giá dự toán** | 1.918.245.906 VND |  |  |
| **Giá gói thầu** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | 1.918.245.906  VND |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **Tổng giá gói thầu** | **1.918.245.906  VND** | | **Ngày quy đổi** | 08/01/2020 | |  |  |
| **Đính kèm thông báo kết quả LCNT** | [QD 45.pdf](javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/01/20200116855/3644373/QD%2045.pdf');) | | |
|  | | | |

Top of Form

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Nhà thầu trúng thầu** | Công ty TNHH Việt Cường |  |  |
| **Giá trúng thầu** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | 1.918.245.366  VND |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **Tổng giá trúng thầu** | **1.918.245.366  VND** | |  |  |
| **Hình thức hợp đồng** | Trọn gói |  |  |
| **Thời gian thực hiện HĐ** | 365  Ngày |  |  |
| **Văn bản phê duyệt** | Quyết định số 45/QĐ-NMI ngày 31/01/2020 của Phó Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Ngày phê duyệt** | 31/01/2020 |  |  |
| **Thời điểm hoàn thành** | **05/02/2020** |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[\* Mô tả tóm tắt gói thầu:]** | | | |
|  | | | | | | | |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Số lượng** | **Công suất** | **Tính năng, thông số  kỹ thuật cơ bản** | **Xuất xứ** | **Giá/Đơn giá trúng thầu** | **Ghi chú** |
|  | | | | | | | |
| 1 | Bao vải B93 (2 vạch mầu xanh) | 12600 | cái | Bao vải B93 (2 vạch mầu xanh) | Việt Nam | 195.070.806 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 2 | Bao vải B94 (3 vạch mầu xanh) | 20100 | cái | Bao vải B94 (3 vạch mầu xanh) | Việt Nam | 381.184.381 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 3 | Bao vải B04 (1 vạch mầu đỏ) | 25100 | cái | Bao vải B04 (1 vạch mầu đỏ) | Việt Nam | 388.593.431 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 4 | Bao vải B05 (2 vạch mầu đỏ) | 12600 | cái | Bao vải B05 (2 vạch mầu đỏ) | Việt Nam | 195.070.806 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 5 | Bao vải B07 (1 vạch mầu đen) | 10100 | cái | Bao vải B07 (1 vạch mầu đen) | Việt Nam | 174.730.000 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 6 | Bao vải B08 (2 vạch mầu đen) | 10100 | cái | Bao vải B08 (2 vạch mầu đen) | Việt Nam | 174.730.000 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |
| 7 | Bao vải B09 (3 vạch mầu đen) | 17600 | cái | Bao vải B09 (3 vạch mầu đen) | Việt Nam | 304.480.000 | chưa bao gồm VAT 10% |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |



Bottom of Form

* **Trang chủ**

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư