TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT–NGA

**CHI NHÁNH PHÍA NAM**

**BÁO CÁO**

**ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN GÓI THẦU:** | **[[GoiThau]]** |
| **NHIỆM VỤ KH&CN:** | **[[DuAn]]** |
| **CHỦ ĐẦU TƯ:** | **TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT NGA - CHI NHÁNH PHÍA NAM** |

|  |  |
| --- | --- |
| CHI NHÁNH PHÍA NAM  **TỔ CHUYÊN GIA** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *TP.HCM, [[BCDG\_d\_c]]* |

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên gói thầu:** | **[[GoiThau]]** |
| **Nhiệm vụ KH&CN:** | **[[DuAn]]** |

*Căn cứ Quyết định số [[QD\_ToChuyenGia]] [[QD\_ToChuyenGia\_d\_c]] về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu “[[GoiThau]]”.*

*Căn cứ HSYC và HSĐX của nhà thầu tham dự gói thầu “[[GoiThau]]”,*

Tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá HSĐX trong thời gian từ ngày [[BB\_MoThau\_d]] đến ngày [[BCDG\_d]]. Kết quả đánh giá HSĐX gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về gói thầu**

- Tên Bên mời thầu: *Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga - Chi nhánh Phía Nam.*

- Tên gói thầu: *[[GoiThau]].*

- Thuộc nhiệm vụ KH&CN: *[[DuAn]].*

- Giá gói thầu: *[[GiaDuToan]] đ [[GiaDuToan\_chu]].*

Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

+ Quyết định số [[KHLCNT\_qd]] ngày [[KHLCNT\_qd\_d]] về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ KH&CN “[[DuAn]]”;

+ Quyết định số [[HSMT\_qd]] ngày [[HSMT\_qd\_d]] về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “[[GoiThau]]”;

+ Quyết định số [[QD\_ToChuyenGia]] [[QD\_ToChuyenGia\_d\_c]] về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu thuộc nhiệm vụ KH&CN “[[DuAn]]”;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế số [[KQLCNT\_qd]] ngày [[KQLCNT\_qd\_d]] giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga - Chi nhánh Phía Nam và [[NhaThau]].

**2. Tổ chuyên gia đấu thầu**

a) Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [[ToCGia\_1]] | [[ToCGia\_1\_cd]] | Tổ trưởng |
| 2. | [[ToCGia\_2]] | [[ToCGia\_2\_cd]] | Thành viên |
| 3. | [[ToCGia\_3]] | [[ToCGia\_3\_cd]] | Thư ký |

b) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu: Tổ chuyên gia đấu thầu làm việc theo nhóm.

**3. Phương pháp đánh giá HSĐX**

Phương pháp (đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; đánh giá về kỹ thuật; xác định giá đánh giá) nêu trong HSYC được sử dụng để đánh giá HSĐX.

**II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU**

Danh sách nhà thầu nộp HSĐX đúng quy định:

1. Tên nhà thầu: [[NhaThau]].

- Địa chỉ: [[NhaThau\_dc]].

- Số điện thoại: [[NhaThau\_dt]].

- Mã số thuế: [[MST]].

Do ông/ bà **[[NhaThau\_ky]]** làm đại diện.

**III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

1. **Kết quả đánh giá sơ bộ HSĐX**
   1. ***Kết quả đánh giá về tính hợp lệ và sự đầy đủ; đáp ứng các điều kiện tiên quyết của HSĐX***

| **TT** | **Nội dung kiểm tra** | **[[NhaThau]]** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lệ của đơn dự thầu | Đạt | Do [[NhaThau\_ky\_cv]] ký |
| 2 | Tư cách hợp lệ của nhà thầu | Đạt | Đủ tư cách |
| 3 | Số lượng bản gốc, bản sao HSĐX | Đạt | 01 gốc, 01 sao |
| **KẾT LUẬN** | | **Đạt yêu cầu** |  |

Trên cơ sở kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐX của các nhà thầu: [[NhaThau]] được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết.

* 1. ***Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Mức YC tối thiểu để đánh giá là đáp ứng Đạt** | **[[NhaThau]]** |
| **1** | **Giấy phép đăng ký kinh doanh** | Giấy phép đăng ký kinh doanh có lĩnh vực kinh doanh phù hợp và còn hiệu lực. | **Đạt** |
| **2** | **Tình hình tài chính** | Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. | **Đạt** |
| **3** | **Uy tín của nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia** | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; | **Đạt** |
| **4** | **Hoạt động hợp pháp trên mạng đấu thầu quốc gia** | Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hiện hành. | **Đạt** |
| **Kết luận** | | | **Đạt** |

**Kết luận:**

Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu **[[NhaThau]]** đủ tiêu chuẩn “Đạt” để xét đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

***1.3 Đánh giá về nhân sự chủ chốt:*** *Không yêu cầu.*

**2. Kết quả đánh giá chi tiết HSĐX**

**2.1 Phạm vi cung cấp hàng hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu, xuất xứ** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **[[NhaThau]]** | |
| **Đạt** | **Không đạt** |
|  | Chất chuẩn phân tích 1,2,3-benzotriazole | Supelco | Lọ | 3 | X |  |

**2.2 Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục hàng hóa** | **Mô tả** | **[[NhaThau]]** | |
| **Đạt** | **Không đạt** |
|  | Chất chuẩn phân tích 1,2,3-benzotriazole | - Độ tinh khiết: ≥ 98% (GC) - Nhiệt nóng chảy: 97-99oC - Áp suất hơi: 0.04 mmHg  - Lọ 50mg | **X** |  |

**2.3 Tiến độ cung cấp hàng hóa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục hàng hóa** | **[[NhaThau]]** | |
| **Đạt** | **Không đạt** |
|  | Cung cấp hàng hóa bao gồm 6 chủng loại như mục 2.1 – Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa trong thời gian ≤ [[HD\_t]] tại Số 3 đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM | X |  |

**Kết quả: HSĐX của [[NhaThau]] đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật.**

**3. Xác định giá đánh giá**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số tiền (VNĐ)** |
| **[[NhaThau]]** |
| 1. | Giá dự thầu | [[GiaTrungThau]] |
| 2. | Sửa lỗi | 0 |
| 3. | Giá trị giảm giá | 0 |
| 4. | Giá dự thầu sau sửa lỗi | [[GiaTrungThau]] |

**Kết quả: Giá bỏ thầu của [[NhaThau]] thấp hơn giá gói thầu được duyệt [[TietKiem]] đ [[TietKiem\_chu]].**

**4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSĐX**

Trên cơ sở đánh giá HSĐX của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSĐX được tổng hợp với các nội dung cơ bản như sau:

| **TT** | **Nội dung** | **[[NhaThau]]** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đạt** | **Không đạt** |
| **1.** | **Kết quả đánh giá sơ bộ** | **X** |  |
| 1.1. | Kết quả đánh giá về tính hợp lệ và sự đầy đủ; đáp ứng các điều kiện tiên quyết | X |  |
| 1.2. | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | X |  |
| **2.** | **Kết quả đánh giá chi tiết** | **X** |  |
| 2.1 | Phạm vi cung cấp hàng hóa | X |  |
| 2.2 | Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa | X |  |
| 2.3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa | X |  |
| **3.** | **Xác định giá đánh giá** | **X** |  |
| 3.1 | Giá nêu trong đơn dự thầu | [[GiaTrungThau]] đ |  |
| 3.2 | Sửa lỗi | 0 |  |
| 3.3 | Giá trị giảm giá | 0 |  |
| **Kết luận:** | | **Đạt** | |

**IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở HSĐX và các chỉ tiêu đánh giá, Tổ chuyên gia đấu thầu đề nghị Giám đốc phê duyệt một số nội dung sau:

1. Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **[[NhaThau]].**
2. Giá đề nghị trúng thầu: [[GiaTrungThau]] đ [[GiaTrungThau\_chu]].
3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: [[HD\_t]] kể từ ngày ký hợp đồng.

**V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU**

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổ trưởng: [ToCGia\_1]] | …………….. |
| - Thành viên: [[ToCGia\_2]] | …………….. |
| - Thư ký: [[ToCGia\_3]] | …………….. |