**Đối chiếu tài liệu quy trình đấu thầu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lập KHLCNT** | **Thông tin** | Ghi chú |
| Phân loại dự toán | Đề tài/Nhiệm vụ NCKH  Dự toán |  |
| Tên dự toán/tên đề tài |  |  |
| Chủ nhiệm đề tài |  |  |
| Ngân sách: | NSQP NSQP Quỹ chung |  |
| Số quyết định phê duyệt KP / dự toán |  |  |
| Tên gói thầu |  |  |
| Hình thức LCNT | CĐTRG CĐT CHCTRG CHCTTT ĐTRR Đặc biệt |  |
| Thời gian LCNT | Quý /202... |  |
| Loại HĐ | Trọn gói |  |
| Thời gian thực hiện HĐ | ....... ngày |  |
| Giá dự toán | ...........................VNĐ |  |
| TTr phê duyệt dmuc HH và KHLCNT |  |  |
| QĐ thành lập Tổ thẩm định | /QĐ-CNPN |  |
| QĐ thành lập Tổ tư vấn & xét thầu | /QĐ-CNPN |  |
| BC Thẩm định KHLCNT | /BC-TTĐ |  |
| QĐ phê duyệt dmuc HH và KHLCNT | /QĐ-CNPN |  |
| Số E-KHLCNT |  |  |
| **Lập Hồ sơ mời thầu** |  |  |
| Bảo đảm dự thầu | ...........................VNĐ |  |
| Hiệu lực HSDT |  |  |
| TTr thẩm định, phê duyệt HSMT | /TTr-TTVXT |  |
| BC Thẩm định HSMT | /BC-TTĐ |  |
| QĐ phê duyệt HSMT | /QĐ-CNPN |  |
| Thông báo mời thầu | /TB-CNPN |  |
| Số E-TBMT |  |  |
| **Đánh giá Hồ sơ dự thầu** |  |  |
| BB mở thầu |  |  |
| Nhà thầu |  |  |
| Giá trúng thầu |  |  |
| Báo cáo Đánh giá E-HSDT | /BCĐG-TTVXT |  |
| TB mời thương thảo HĐ | /TB-CNPN |  |
| BB thương thảo hợp đồng |  |  |
| TTr phê duyệt KQLCNT | /TTr-TTVXT |  |
| BC Thẩm định KQLCNT | /BC-TTĐ |  |
| QĐ phê duyệt KQLCNT | /QĐ-CNPN |  |
| Đăng KQLCNT lên mạng ĐT |  |  |
| Thông báo trúng thầu |  |  |
| Thư chấp thuận E-HSDT và trao HĐ |  |  |
| Bảo đảm Hợp đồng |  |  |
| **Ký kết và thực hiện HĐ** |  |  |
| Hợp đồng kinh tế |  |  |
| BB bàn giao |  |  |
| Hóa đơn |  |  |
| Thanh lý và nghiệm thu HĐ |  |  |
| Phiếu giao nhận vật tư |  |  |
| Giấy đề nghị thanh toán |  |  |
| Bảng xác định KL công việc hoàn thành |  |  |