**Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu**

|  |
| --- |
|  |
| **Số TBMT** | 20180209409-00 |  |  |
| **Tên gói thầu** | Gói thầu số VTP18-16 "Cung cấp vật tư cho máy BPS" |  |  |
| **Tên dự án** | Mua sắm vật tư |  |  |
| **Chủ đầu tư** | Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Hình thức lựa chọn NT** | Đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước |  |  |
| **Giá gói thầu** | 1.042.020.100 VNĐ |  |  |
| **Thời điểm đóng thầu** |  |  |  |
|  |

Top of Form

|  |
| --- |
|  |
| **Nhà thầu trúng thầu** | Công ty cổ phận TTP Việt Nam |  |  |
| **Giá trúng thầu** | 582.235.500 VNĐ |  |  |
| **Hình thức hợp đồng** | Trọn gói |  |  |
| **Thời gian thực hiện HĐ** | 365 ngày kể từ ngày hợp đồng hiệu lực |  |  |
| **Văn bản phê duyệt** | Quyết định số 64/QĐ-NMI ngày 06/02/2018 của Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Ngày phê duyệt** | 06/02/2018 00:00 |  |  |
| **Lý do chọn NT trúng thầu** |  |  |  |
| **Thời điểm hoàn thành** | **27/02/2018 08:27** |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **[\* Mô tả tóm tắt gói thầu:]** |
|  |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Công suất** | **Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản** | **Xuất xứ** | **Giá/Đơn giá trúng thầu** | **Ghi chú** |  |
|  |
| 1 | Cuộn giấy băng thếp - Band paper roll |  |  | Việt nam | 465000 |  |  |
|  |
| 2 | Nylon băng giữa 5 thếp - Foill 88mm |  |  | Việt nam | 130000 |  |  |
|  |
| 3 | Cuộn giấy in nhãn |  |  | Việt nam | 208000 |  |  |
|  |
| 4 | Băng truyền mực in nhãn - Transfer ribbon |  |  | Việt nam | 288000 |  |  |

Bottom of Form