|  |  |
| --- | --- |
| **[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]** |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

 |
|  |
|  |
| **Hình thức thông báo** | Đăng lần đầu |
| **Loại thông báo** | Thông báo thực |
|  |
|  |
| **[Thông tin chung:]** |
|  |
| **Số TBMT** | 20220581791  -   00 | **Thời điểm đăng tải** | 03/06/2022 11:04 |
| **Số hiệu KHLCNT** | 20220574378 |
| **Tên KHLCNT** | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính, máy in và bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 1) |
| **Lĩnh vực** | Hàng hóa |
| **Bên mời thầu** | Z030124 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi |
| **Tên gói thầu** | Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Sơn năm 2022 |
| **Phân loại** | Hoạt động chi thường xuyên |
| **Tên dự toán mua sắm** | Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in và bàn ghế học sinh phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 1) |
| **Chi tiết nguồn vốn** | Nguồn kinh phí phê duyệt tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Bình Sơn |
| **Loại hợp đồng** | Trọn gói  |
| **Hình thức lựa chọn nhà thầu** | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| **Phương thức LCNT** | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| **Thời gian thực hiện hợp đồng** | 60 Ngày |
|  |
|  |
|  |
| **[Tham dự thầu:]** |
|  |
| **Hình thức dự thầu** | Đấu thầu qua mạng |
| **Thời gian nhận E-HSDT từ ngày** | 03/06/2022 11:04 | **Đến ngày** | 13/06/2022 14:30 |
| **Phát hành E-HSMT** | Miễn phí |
| **Thời gian hiệu lực của E-HSDT** | 90 Ngày  |
| **Địa điểm nhận E-HSDT** | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| **Địa điểm thực hiện gói thầu** | Tỉnh Quảng Ngãi |
|  |
|  |
| **[Mở thầu:]** |
|  |
| **Thời điểm đóng/mở thầu** | 13/06/2022 14:30 |
| **Địa điểm mở thầu** | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| **Dự toán gói thầu** | 60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng chẵn) |
|  |
|  |
| **[Bảo đảm dự thầu:]** |
|  |
| **Số tiền bảo đảm dự thầu** | 900.000 VND (Chín trăm nghìn đồng chẵn) |
| **Hình thức bảo đảm dự thầu**  | Thư bảo lãnh |