**Xem thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Danh sách gói thầu**

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Số thông báo liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS | 2.607.929.806 VND |  |
|  | **Tổng giá trị** | **2.607.929.806 VND** |

**Thông tin chi tiết gói thầu**

|  |  |
| --- | --- |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS |
| Đấu thầu qua mạng | Không qua mạng |
| Trong nước/ Quốc tế | Quốc tế |
| Lĩnh vực LCNT | Hàng hóa |
| Có sơ tuyển không | Không |
| Hình thức LCNT | Chỉ định thầu |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sản xuất kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia |
| Gói thầu mua sắm tập trung | Không |
| Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Quý III, 2022 |
| Thời gian thực hiện hợp đồng | 240 ngày |
| Giá gói thầu | 2.607.929.806 VND |
| Số tiền bằng chữ | Hai tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu chín trăm hai mươi chín ngàn tám trăm lẻ sáu đồng |
| Địa điểm thực hiện | Thành phố Hà Nội |
| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Số thông báo liên kết |
| 1 | Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS | 2.607.929.806 VND |  |
|  | **Tổng giá trị** | **2.607.929.806 VND** |

#### Thông tin chi tiết gói thầu

|  |  |
| --- | --- |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS |
| Đấu thầu qua mạng | Không qua mạng |
| Trong nước/ Quốc tế | Quốc tế |
| Lĩnh vực LCNT | Hàng hóa |
| Có sơ tuyển không | Không |
| Hình thức LCNT | Chỉ định thầu |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn sản xuất kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia |
| Gói thầu mua sắm tập trung | Không |
| Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Quý III, 2022 |
| Thời gian thực hiện hợp đồng | 240 ngày |
| Giá gói thầu | 2.607.929.806 VND |
| Số tiền bằng chữ | Hai tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu chín trăm hai mươi chín ngàn tám trăm lẻ sáu đồng |
| Địa điểm thực hiện | Thành phố Hà Nội |