**HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Số hiệu - Tên gói thầu:** | **Dịch vụ bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị đo TOC online hệ thống nước – Chi nhánh Nhơn Hội** |
| **Phạm vi:** | **Gói thầu dịch vụ** |
| **Bên mời thầu:** | **CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)** |

**MỤC LỤC**

**I. THÔNG TIN HỒ SƠ MỜI THẦU**

**II. YÊU CẦU TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU**

**III. LÀM RÕ YÊU CẦU**

**IV. CHI PHÍ, ĐỒNG TIỀN, NGÔN NGỮ TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU**

**V. ỦY QUYỀN**

**VI. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

**VII. HỦY THẦU**

**VIII. THƯƠNG THẢO VÀ KÝ HỢP ĐỒNG**

**IX. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU**

**X. HỢP ĐỒNG MẪU**

**XI. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO**

**I. THÔNG TIN HỒ SƠ MỜI THẦU**

Chủ đầu tưmời nhà thầu đủ năng lực nộp Hồ sơ dự thầu tham dự thầu gói thầu sau đây:

1. Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

- Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Điện thoại: +84 (256) 3846500

- Email: info@bidiphar.com - Website: www.bidiphar.com

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị đo TOC online hệ thống nước – Chi nhánh Nhơn Hội

3. Nội dung gói thầu: Dịch vụ bảo trì và hiệu chuẩn

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 31/07/2025

5. Phương thức đấu thầu: Mời thầu rộng rãi đến Nhà cung cấp dịch vụ

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

7. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 10h ngày 02/06/2025

8. Phương thức nộp Hồ sơ dự thầu tại: Nộp qua email **muasam@bidiphar.com** hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho người phụ trách gói thầu tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).

**II. YÊU CẦU TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU**

Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Chỉ được phép đứng tên trong một HSDT với tư cách là nhà thầu thuộc gói thầu này.
2. 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.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
5. Ngành nghề kinh doanh: Nhà thầu phải đăng ký kinh doanh trong ngành nghề phù hợp với phạm vi cung cấp của gói thầu.
6. Giấy phép hoạt động: Nhà thầu phải có đầy đủ các giấy phép, chứng chỉ cần thiết để triển khai gói thầu.
7. Bảo hiểm: Nhà thầu phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp.
8. Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA).

*→ Nhà thầu cam kết những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực vào Đơn dự thầu (Mẫu số 01).*

**III. LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU**

Trường hợp nhà thầu muốn được làm rõ nội dung mời thầu thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu để xem xét, xử lý theo quy định của công ty.

**IV. CHI PHÍ, ĐỒNG TIỀN, NGÔN NGỮ TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU**

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu.

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĐ.

3. Hồ sơ dự thầu cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến hồ sơ dự thầu được trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt*.* Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong hồ sơ dự thầu có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.

**V. ỦY QUYỀN**

Trường hợp đại diện hợp pháp của nhà thầu đi vắng hoặc vì lý do khác không thể ký vào báo giá và các văn bản liên quan thì phải có giấy ủy quyền.

**VI. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

Nhà thầu phải đáp ứng tư cách hợp lệ, sau đó sẽ được xem xét theo thứ tự sau:

1. Năng lực, kinh nghiệm.

2. Yêu cầu kỹ thuật: ưu tiên > 70 điểm kỹ thuật.

3. Yêu cầu về tài chính: Thông số về giá đề xuất phù hợp với các yêu cầu của Bidiphar đã đưa ra.

4. Xếp hạng Nhà thầu sẽ phụ thuộc vào Điểm tổng hợp.

**VII. HỦY THẦU**

 Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:

- Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;

- Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;

- HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;

- Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư có quyền quyết định hủy giá dự thầu và mời thầu/mời chào giá lại trong các trường hợp sau:

*+ Các HSDT đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng đều vượt dự toán.*

*+ Có thể có phương án tối ưu khác với yêu cầu trong HSMT và phương án này có thể tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư.*

Việc chào lại giá thầu mang lại lợi ích tốt hơn cho chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu phù hợp với chi phí hợp lý (kỳ vọng tiêu chí kỹ thuật tương đương nhưng có giá trúng thầu thấp hơn).

**VIII. THƯƠNG THẢO VÀ KÝ HỢP ĐỒNG**

1. Thương thảo hợp đồng: Hợp đồng mẫu tham khảo sẽ được gửi đính kèm, nếu nhà thầu có đề xuất khác với nội dung yêu cầu thì hai bên thương thảo về những vấn đề nhà thầu đề xuất và thống nhất nội dung.

2. Ký hợp đồng: nội dung hợp đồng bao gồm cả những nội dung đã được thương thảo.

**IX. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU**

1. **Yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và năng lực, kinh nghiệm Nhà thầu:**

 HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

| **TT** | **Mô tả** | **Yêu cầu** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hợp đồng tương tự (có ít nhất 1 hợp đồng cung cấp tương tự như thiết bị dự thầu trong thời gian 3 năm | File PDF hợp đồng tương tự |
| 2 | Đánh giá nhà cung cấp **(BM5 – SOP/BQLDA/02)** | File PDF đã ký, đóng dấu kèm báo cáo tài chính.(nếu Nhà thầu trước đó đã có giao dịch và được đánh giá nhà cung cấp ở năm hiện hành thì bỏ qua nội dung này). |
| 3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản đăng ký thay đổi gần nhất  | File scan bản gốc; |

**2. Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu/NCC:**

**5.1. Đánh giá kỹ thuật (30 điểm):**

Tiêu chí kỹ thuật theo bảng bên dưới với thang điểm 100**.** Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhất, sẽ ưu tiên các nhà thầu/NCC có **hồ sơ kỹ thuật đạt > 70 điểm**. Đây là tiêu chí quan trọng để tiến hành đánh giá và lựa chọn nhà thầu. Nên yêu cầu các nhà thầu/NCC:

- Hồ sơ dự thầu bám sát, cung cấp đủ thông tin theo tiêu chí yêu cầu kỹ thuật đưa ra.

- Các hạng mục nào đáp ứng, nếu không có bằng chứng chứng minh thì phải có cam kết bằng văn bản những nội dung đó.

*Nội dung bên dưới là ví dụ tham khảo, ứng với nội dung thực tế thay đổi cho phù hợp:*

| **TT** | **Tiêu chuẩn** | **Điểm tối đa** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu** | **40** |
| a. Số năm Nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực Bảo trì, hiệu chuẩn tính đến thời điểm đóng thầu (tối thiểu 5 năm) | 10 |
| b. Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự: Đã thực hiện 03 dự án tương tự | 10 |
| c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu trong thời gian 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu: Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản gốc Bản cam kết do Đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu với đầy đủ các nội dung sau: Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng); thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và có lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu (Không có cam kết đính kèm) | 10 |
|  | d. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó: Số lượng 02 hợp đồng (đính kèm hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành sử dụng). | 10 |
| 2 | **Giải pháp và phương pháp luận** | **60** |
|  | a. Hiểu rõ mục đích gói thầu | 10 |
|  | b. Cách tiếp cận và phương pháp luận | 10 |
|  | c. Sáng kiến cải tiến | 10 |
|  | d. Cách trình bày | 10 |
|  | đ. Kế hoạch triển khai | 10 |
|  | e. Bố trí nhân sự | 10 |
|  | **Tổng cộng**  | **100** |

**5.2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**

**Thông số kỹ thuật thiết bị TOC online**

* TOC Sensor 4000e 220 VAC
* Transmitter M300 TOCe 1/4DIN

**Bảo trì toàn diện**

* Hiệu chuẩn TOC bằng dung dịch TOC tại 500 ppb và 250ppb (đáp ứng USP , EP)
* Đánh giá độ tương thích hệ thống (đáp ứng USP, EP)
* Hiệu chuẩn tốc độ dòng, độ dẫn điện đầu vào và ra
* Cung cấp hồ sơ hiệu chuẩn
* Sử dụng chất chuẩn có giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc đáp ứng EU-GMP
* Thay thế đèn UV, vệ sinh thay thế màng lọc.

**Số lượng: 4 máy**

**5.3. Giá dự thầu (70 điểm):**

Báo giá của NCC phải có đủ thông tin về phạm vi dịch vụ (có đóng dấu giáp lai công ty).

**5.4.** **Điểm tổng hợp để lực chọn Nhà thầu/NCC:**

Điểm tổng hợp của điểm kỹ thuật và điểm giá. Cách tính điểm tổng hợp được áp dụng với phương pháp kết hợp giữa điểm kỹ thuật và giá theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**Điểm tổng hợp được xác định như sau:**



*Trong đó:*

Điểm kỹ thuật đang xét: là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu đang xét;

Điểm kỹ thuậtcao nhất: là số điểm kỹ thuật cao nhất trong số các hồ sơ dự thầu đáp ứng về kỹ thuật;

Gthấpnhất: là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất của các hồ sơ dự thầu đáp ứng về kỹ thuật;

Gđangxét: là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ dự thầu đang xét;

K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp (30%).

T: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp (70%).

K + T = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (T) phải được xác định cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

**X. HỢP ĐỒNG MẪU:** *(đính kèm Hợp đồng mẫu hiện hành của Công ty)*

**XI. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO**

### **Mẫu số 1**

### **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Tháng** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **.....** | **n** | **Tổng** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |