|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/img/pop_tit_dot.gif | **Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu** | |  |  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Số TBMT** | 20201211042-00 | **Chủ đầu tư** |  | | **Hình thức đấu thầu** | Đấu thầu rộng rãi | **Hình thức dự thầu** | Đấu thầu qua mạng | | **Tên gói thầu** | VTP21-12 Cung cấp hóa chất đúc lô | | | | **Giá gói thầu** | 2.315.155.700 VND | **Giá dự toán** | 2.315.155.700 VND | | **Thời điểm hoàn thành** | **26/01/2021 11:17** | **Thời điểm đăng tải** | **03/12/2020 15:12** | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Tên nhà thầu** | CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA | **Số ĐKKD** | 0300968786 | | **Giá dự thầu (VND)** | 2.315.155.700 VND | **Tỷ lệ giảm giá (%)** | - | | **Điểm kỹ thuật** |  | **Giá đánh giá** | 2.315.155.700 VND | | **Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)** | 2.315.155.700 VND | **Giá trúng thầu** | 2.315.155.700 VND | | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | 240 ngày | | | | **Lý do chọn nhà thầu** | Nhà thầu đạt về tư cách, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá dự thầu không vượt giá gói thầu | | | |  | | | |  | **[ Danh sách hàng hóa:]** | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | | **STT** | **Tên hàng hóa** | **Ký hiệu nhãn, mác của sản phẩm** | **Khối lượng mời thầu** | **Đợn vị tính** | **Mô tả hàng hóa** | **Xuất xứ** | **Đơn giá dự thầu(VNĐ)** | **Ghi chú** |  |  | |  | | | | | | | | | | | | 1 | Canxi Các bon nát (CaCO3) | CaCO3 | 300 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 226.380 |  |  |  | | 2 | Hóa chất monomer X980 (Trimethylolpropane trimethacrylate) hoặc tương đương | Monomer X980 | 250 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 1.260.182 |  |  |  | | 3 | Hóa chất đúc lô nhựa P4472 (Vinnolit P4472) hoặc tương đương | Vinnolit P4472 | 1000 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 150.920 |  |  |  | | 4 | Catalyst TBPB hoặc tương đương | Catalyst TBPB | 5 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 12.870.000 |  |  |  | | 5 | Chất phụ gia Vestinol AH hoặc tương đương | Vestinol AH | 950 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 974.512 |  |  |  | | 6 | Hóa chất ParaPlex G54 (polyester adipat) hoặc tương đương | Paraplex G54 | 200 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | USA | 1.523.214 |  |  |  | | 7 | Graphite hoặc tương đương | Graphite | 40 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 2.214.300 |  |  |  | | 8 | Stab Pro-N hoặc tương đương | Stab Pro-N | 225 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | UK | 1.097.800 |  |  |  | | 9 | Nhựa E69ST (Vinnolit E69ST) hoặc tương đương | Vinnolit E69ST | 1000 | Kg | Nhà thầu xem chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT này | EU | 150.920 |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu** | [QĐ 28.Hoa chat duc lo.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20201211042&bidTurnNo=00) |  |  | |  | |  |  |   Top of Form    Bottom of Form |  |
|  | | |
|  | | |
| |  | | --- | |  | | | |