|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2  **PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ**  Số: ${@bcThamDinhKetQuaSo} | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ***Tp.HCM, ngày ${@bcThamDinhKetQuangay} tháng ${@bcThamDinhKetQuathang} năm ${@bcThamDinhKetQuanam}*** |

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Kết quả chào giá cạnh tranh**

Gói chào giá: “${@tenGoiThau}”

Thuộc phương án: “${@tenpada}”

**Kính gửi: Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2**

Căn cứ văn bản trình duyệt số ${@trinhkqso} ngày ${@trinhkqngay}/${@trinhkqthang}/${@trinhkqnam} của Tổ trưởng Tổ Chuyên gia về kết quả chào giá cạnh tranh gói chào giá: “${@tenGoiThau}” thuộc phương án: “${@tenpada}”;

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất ngày … của Tổ chuyên gia về kết quả chào giá cạnh tranh gói chào giá “${@tenGoiThau}” thuộc phương án “${@tenpada}”;

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày …;

Phòng Kế hoạch - Đầu Tư đã tiến hành thẩm định kết quả chào giá cạnh tranh gói chào giá nêu trên theo đúng quy định về chào giá cạnh tranh từ ngày … đến ngày … và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. **KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI CHÀO GIÁ**
2. **Các căn cứ thực hiện chào giá cạnh tranh**

Căn cứ quyết định số ${@QuyetDinhPDPAso} ngày ${@QuyetDinhPDPAngay}/${@QuyetDinhPDPAthang}/${@QuyetDinhPDPAnam} của Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 về việc phê duyệt phương án “${@tenpada}”;

Căn cứ Quyết định số ${@QuyetDinhTLTCGso} ngày ${@QuyetDinhTLTCGngay}/${@QuyetDinhTLTCGthang}/${@QuyetDinhTLTCGnam} của Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 về việc phê duyệt danh sách tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh gói chào giá “${@tenGoiThau}” thuộc phương án “${@tenpada}”;

Căn cứ Quyết định số … ngày … của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt hồ sơ mời chào giá cạnh tranh gói chào giá: “${@tenGoiThau}” thuộc phương án: “${@tenpada}”;

1. **Giới thiệu chung về dự án và gói chào giá**

* Tên phương án: ${@tenpada}.
* Tên gói chào giá: ${@tenGoiThau}.
* Giá gói (sau VAT): ... **đồng.**

*(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng).*

* Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: ${@hinhThuc}.
* Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
* Phạm vi công việc của gói chào giá: theo quyết định số ${@QuyetDinhPDPAso} ngày ${@trinhkqngay}/${@trinhkqthang}/${@trinhkqnam} của Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 về việc phê duyệt phương án “${@tenpada}”.

1. **TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHUYÊN GIA VỀ KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH**
2. **Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà cung cấp**
   1. ***Quá trình chuẩn bị***

* Ngày đăng báo mời chào giá cạnh tranh: ….
* Ngày phát hành HSMCGCT: ….
* Sửa đổi và làm rõ HSMCGCT: không.
* Thời gian chuẩn bị HSĐX: 07 ngày làm việc.
* Thời điểm đóng chào giá: ...
* Danh sách nhà cung cấp nhận HSMCGCT:

|  |
| --- |
| * listNhaThauCT |

* 1. ***Mở Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh***
* Địa điểm mở chào giá: tại ${@phongBan} - Phòng 705 – Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2, MM18 Trường Sơn, P14, Q10, Tp. Hồ Chí Minh.
* Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 00 phút ngày 17/08/2015.
* Thành phần và đại biểu tham dự mở chào giá: Tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh và nhà cung cấp tham dự gói chào giá.
* Danh sách nhà cung cấp nộp HSĐX đến thời điểm đóng chào giá:

|  |
| --- |
| * listNhaThauCT |

* Danh sách nhà cung cấp nộp HSĐX sau thời điểm đóng chào giá:

|  |
| --- |
| * listNhaThauCT |

* 1. ***Đánh giá hồ sơ đề xuất***

**a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐX**

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX hợp lệ:

…

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX không hợp lệ: không có.

**b) Đánh giá về năng lực kinh nghiệm**

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm:

…

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX không đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm:

…

**c) Đánh giá về mặt kỹ thuật**

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật:

…

* Danh sách nhà cung cấp có HSĐX không đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật: không có

**d) Xác định giá chào giá**

**Biểu số 4** (Đơn vị: đồng)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | Nội dung |  |  |
|  | Xác định giá dự chào giá trước thuế |  |  |
|  | Sửa lỗi |  |  |
|  | Hiệu chỉnh sai lệch |  |  |
|  | Giảm giá (nếu có) |  |  |
|  | Giá dự chào giá trước thuế sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (5= 1+2+3-4) |  |  |
|  | Xếp hạng |  |  |

1. **Tóm tắt đề nghị Kết quả chào giá cạnh tranh** **của Tổ chuyên gia:**

* Nhà cung cấp được đề nghị trúng chào giá: ${@nhaThauTrungThau}
* Giá đề nghị trúng chào giá (sau VAT): ...đồng.

*(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn năm trăm đồng.)*

Trong đó:

Trước thuế: ... **VNĐ**

VAT (10%): ... **VNĐ**

* Thời gian thực hiện hợp đồng: ... ngày
* Hình thức hợp đồng:trọn gói.

1. **TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**
2. **Về căn cứ pháp lý để tổ chức chào giá cạnh tranh**
3. Tổng hợp kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức chào giá cạnh tranh được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiểm tra** | **Kết quả kiểm tra của phòng KHĐT** | |
| Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 1 | Văn bản phê duyệt phương án/ dự án | X |  |
| 2 | Văn bản phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh tranh/ kế hoạch chào giá cạnh tranh điều chỉnh | X |  |
| 3 | Văn bản phê duyệt hồ sơ mời chào giá cạnh tranh | X |  |
| 4 | Văn bản thành lập tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh hoặc văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ mời chào giá cạnh tranh | X |  |
| 5 | Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống trong chào giá cạnh tranh | X |  |

1. Đánh giá về cơ sở pháp lý

Bên mời chào giá tuân thủ đầy đủ các cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện chào giá cạnh tranh.

1. **Về quá trình tổ chức thực hiện**
   1. ***Về thời gian trong chào giá cạnh tranh***
2. Tổng hợp kết quả kiểm tra về thời gian trong chào giá cạnh tranh

Kết quả kiểm tra về thời gian trong chào giá cạnh tranh được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiểm tra** | **Thời gian thực tế**  **thực hiện** | **Kết quả kiểm tra của phòng KHĐT** | |
| Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 1 | Đăng báo mời chào giá cạnh tranh |  |  |  |
| 2 | Phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh |  |  |  |
| 3 | Thời điểm đóng chào giá |  |  |  |
| 4 | Thời điểm mở chào giá |  |  |  |
| 5 | Chuẩn bị hồ sơ mời chào giá cạnh tranh |  |  |  |
| 6 | Đánh giá hồ sơ mời chào giá cạnh tranh |  |  |  |

b) Đánh giá về thời gian trong chào giá cạnh tranh

Thời gian trong chào giá cạnh tranh của gói chào giá tuân thủ đúng yêu cầu về thời gian trong chào giá cạnh tranh theo quy định.

* 1. ***Về đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh***

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra về đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh

Kết quả kiểm tra về đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh được tổng hợp tại **Bảng số 3** dưới đây:

**Bảng số 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung**  **kiểm tra** | **Loại báo** | **Số báo (nếu có)** | **Thời gian phát hành** | **Trên phương tiện thông tin đại chúng khác (nếu có)** | **Kết quả kiểm tra Phòng KHĐT** | |
| Tuân thủ | Không tuân thủ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Đánh giá về đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh

Việc đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh của gói chào giá tuân thủ đúng yêu cầu về việc đăng tải thông tin trong chào giá cạnh tranh theo quy định.

* 1. ***Về nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất***

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra về nội dung đánh giá hồ sơ mời chào giá cạnh tranh

Kết quả kiểm tra về nội dung đánh giá hồ sơ mời chào giá cạnh tranh được tổng hợp tại **Bảng số 4** dưới đây:

**Bảng số 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiểm tra** | **Kết quả kiểm tra của phòng KHĐT** | |
| Tuân thủ | Không tuân thủ |
| 1 | Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐX |  |  |
| 2 | Đánh giá về năng lực kinh nghiệm |  |  |
| 3 | Đánh giá về mặt kỹ thuật |  |  |
| 4 | Xác định giá đánh giá |  |  |

1. Đánh giá về nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất

Về ý kiến khác nhau giữa các thành viên Tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh, giữa tổ chức/ đơn vị trực tiếp đánh giá hồ sơ đề xuất với bên mời chào giá cạnh tranh đối với nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất: thống nhất ý kiến.

1. **Tổng hợp kết quả thẩm định**

Ý kiến thẩm định đối với gói chào giá được tổng hợp tại **Bảng số 5** dưới đây:

**Bảng số 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thẩm định** | **Đánh giá của bên mời chào giá** | **Ý kiến thẩm định** | |
| **Thống nhất** | **Không thống nhất** |
|  | [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1 | Căn cứ pháp lý để tổ chức chào giá cạnh tranh | Theo báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất |  |  |
| 2 | Quá trình tổ chức thực hiện |  |  |  |
| *2.1* | *Thời gian trong chào giá cạnh tranh* | Phát hành HSMCGCT: ...  Hạn cuối nộp HSĐX: ...  Mở HSĐX: ...  Chuẩn bị HSĐX: …  Đánh giá HSĐX: … |  |  |
| *2.2* | *Đăng tải thông tin mời chào giá cạnh tranh* | Thông báo mời chào giá: ... |  |  |
| 3 | Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất | Theo báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất |  |  |
| 4 | Kết quả chào giá cạnh tranh |  |  |  |
| *4.1* | *Nhà cung cấp được đề nghị trúng chào giá* | **${@nhaThauTrungThau}** |  |  |
| *4.2* | *Giá đề nghị trúng chào giá* |  |  |  |

1. **NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**
   1. **Nhận xét về Kết quả chào giá cạnh tranh**

Trên cơ sở các nhận xét về Kết quả chào giá cạnh tranh theo các nội dung nêu trên, Phòng Kế hoạch - Đầu tư nhận thấy kết quả chào giá cạnh tranh đã tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ chào giá và các quy định về chào giá cạnh tranh hiện hành.

* 1. **Kiến nghị**

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia xét chào giá cạnh tranh về kết quả chào giá cạnh tranh, phân tích ở các phần trên, Phòng Kế hoạch - Đầu tư kiến nghị Giám đốc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói chào giá “${@tenGoiThau}” thuộc phương án “${@tenpada}”theo các nội dung sau:

1. Tên nhà cung cấp được đề nghị trúng chào giá: ${@nhaThauTrungThau}
2. Giá đề nghị trúng chào giá (sau VAT): … **đồng**.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: ... ngày**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu KHĐT. | **LÃNH ĐẠO DUYỆT**  **Đặng Thị Hải Yến** | **PHÓ PHÒNG**  **Bùi Phượng Diễm Lan**  **THẨM ĐỊNH**  **Phùng Tiểu Oanh** |