|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TỔ CHUYÊN GIA** | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Tp. HCM, ngày … tháng …. năm …..

**BIÊN BẢN TIẾP NHẬN HSĐX**

Biên bản mở HSĐX được lập bắt đầu vào lúc ..........., ngày …. tháng …. năm ….. tại Phòng… - (Số phòng) - Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 - MM18 Trường Sơn, P14, Q10, Tp. Hồ Chí Minh.

**A. CÁC THÔNG TIN CHUNG**

I. Tên :

II. Tên gói chào giá:

III. Bên mời chào giá cạnh tranh và các nhà cung cấp nộp HSĐX:

1. Bên mời chào giá cạnh tranh: Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2

2. Các nhà cung cấp nhận HSMCGCT:

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên nhà cung cấp** |
| STT\_NCCN | TENNHAN |

3. Các nhà cung cấp nộp HSĐX theo đúng quy định:

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên nhà cung cấp** |
| STT\_NCCNOP | TENNOP |

4. Các nhà cung cấp nộp HSĐX sau thời điểm hết hạn tiếp nhận HSĐX: Không có.

**B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG HSĐX CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP (Theo bảng đính kèm)**

**C. KÝ XÁC NHẬN**

**Đại diện bên mời chào giá cạnh tranh - Tổ chuyên gia - CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổ trưởng** | **Tổ viên** | **Tổ viên** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **${toTruong}** | **${toVien1}** | **${toVien2}** |

**CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG HSĐX CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP**

Gói chào giá:

:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Các thông tin chủ yếu** | **NHACUNGCAP** |
|  | Tình trạng niêm phong của HSĐX trước khi mở | 1 |
|  | Số lượng bản gốc, bản chụp | 2 |
|  | Thời gian có hiệu lực của HSĐX | 3 |
|  | Giá chào trước thuế | 4 |
|  | Giá chào sau thuế | 5 |
|  | Giảm giá (nếu có) VNĐ | 6 |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng | 7 |
|  | Điều kiện thanh toán | 8 |
|  | Thời hạn bảo hành (nếu có) | 9 |