Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung đánh giá** | | **Tiêu chí đánh giá** | |
|  |  | | **Đạt** | **Không đạt** |
| **I** | **Phạm vi cung cấp, chủng loại, số lượng** | |  |  |
| 1 | Phạm vi cung cấp | Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | **X** |  |
| Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  | **X** |
| 2 | Số lượng, chủng loại cung cấp | Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | **X** |  |
| Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  | **X** |
| 3 | Địa điểm cung cấp | Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | **X** |  |
| Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  | **X** |
| **II** | **Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa,** **tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ** | | |  |
| 1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:  - Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, model (hoặc ký mã hiệu), hãng sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật.  - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa được chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | **X** |  |
| - Không đáp ứng các tiêu chí nêu trên. |  | **X** |
| **III** | **Tiến độ cung cấp** | |  |  |
| 1 | Tiến độ cung cấp | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | **X** |  |
| > 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |  | **X** |
| **IV** | **Yêu cầu về bảo hành** | |  |  |
| 1 | Bảo hành tối thiểu 12 tháng | Bảo hành tối thiểu 24 tháng  Có cam kết bảo hành | **X** |  |
| Bảo hành ít hơn 24 tháng  Không có cam kết bảo hành |  | **X** |
| **V** | **Uy tín của Nhà thầu** | |  |  |
| 1 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu | **X** |  |
| Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu |  | **X** |
| **VI** | **Yêu cầu khác** | |  |  |
| 1 | Nhà thầu có đủ năng lực thực hiện thí nghiệm hệ thống điện trung áp theo thông tư 39 của Bộ Công Thương (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị, máy móc, ...) | Đáp ứng yêu cầu | **X** |  |
| Không đáp ứng yêu cầu |  | **X** |
| 2 | - Thuyết minh biện pháp thi công và ATLĐ + PCCC và bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công  Sơ đồ tổ chức thi công  Bảng tiến độ thi công  Có đủ máy móc, thiết bị để thực hiện thí nghiệm | Đáp ứng yêu cầu | **X** |  |
| Không đáp ứng yêu cầu |  | **X** |
|  | **Kết luận** | **Nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu trên** | **Đạt** |  |
| **Nhà thầu không đáp ứng một trong các yêu cầu trên** |  | **Không đạt** |