**PHỤ LỤC 02: BỔ SUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

*(kèm theo Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi đề tài nghiên cứu KH&CN ngày 13/11/2017)*

*1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:*

Bảng số 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | | **Đơn vị thực hiện** | **Giá trị (đồng)** | **Nguồn vốn** |
| 1 | Chi phí lập Hồ sơ thiết kế đề tài | | Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành | 33,012,798 | Quỹ Phát triển KH&CN |
| 2 | Hợp tác nghiên cứu bằng hình thức thuê chuyên gia thực hiện xây dựng chức năng hiển thị báo cáo thống kê cho phần mềm Technical Display | |  | 32,000,000 |
| 3 | Chi văn phòng phẩm | |  | 2,473,900 |
| 4 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học & công nghệ | |  | 7,600,000 |
| 5 | Chi phí dự phòng chưa phân bổ | |  | 4,568,786 |
| **Tổng giá trị thực hiện** | | | | **79,655,483** |  |
|  | | |

1. *Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:*

Bảng số 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên gói thầu** | **Giá gói thầu (đồng)** | | | **Nguồn vốn** | **Hình thức lựa chọn nhà thầu** | **Phương thức lựa chọn nhà thầu** | **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu** | **Loại hợp đồng** | **Thời gian thực hiện hợp đồng** |
| **Chưa gồm dự phòng phí** | **Chi phí dự phòng**  **(DPP 5%)** | **Đã gồm dự phòng phí** |
| 1 | Sản xuất các module của phần mềm (bao gồm: Ghi dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác đầu cuối) | 90,277,330 | 4,513,866 | 94,791,196 | Quỹ Phát triển KH&CN | Chủ đầu tư tổ chức tự thực hiện |  |  | Thỏa thuận giao việc | 3,5 tháng kể từ khi ký HĐ |
|  | **Tổng giá trị thực hiện** | | | **94,791,196** |  |  |  |  |  |  |

*3. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

a) Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia gói thầu như trên căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian của từng hạng mục công việc, bảo đảm tính đồng bộ về mặt kỹ thuật, công nghệ và quy mô gói thầu hợp lý.

b) Giá gói thầu:

- Giá gói thầu được tính theo Dự toán của đề tài bao gồm chi phí nhân công thực hiện sản xuất các module của phần mềm.

- Giá gói thầu bao gồm 5% dự phòng phí do trượt giá.

c) Nguồn vốn : Quỹ phát triển KHCN của Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

Đây là gói thầu chủ đầu tư có khả năng thực hiện nên lựa chọn hình thức đấu thầu là tự thực hiện.

e) Loại hợp đồng: Thỏa thuận giao việc.

g) Thời gian thực hiện thoả thuận giao việc: 3,5 tháng

*4.* *Tổng giá trị các phần công việc:*

Bảng số 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Giá trị (đồng)** |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 79,655,483 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 94,791,196 |
| **Tổng giá trị các phần công việc** | | **174,446,680** |
| **Tổng giá trị của đề tài** | | **174,446,680** |