|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 645/ QĐ-DHN | *Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**

**gói thầu 3. 20 danh mục thiết bị dược**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Qui định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơnn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2016 cho Trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-BYT ngày99/5/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa TSCĐ năm 2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-BYT ngày 09/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua trang thiết bị bằng nguồn NSNN năm 2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ- DHN ngày 15/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu;

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDT của tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Trường Đại học Dược Hà Nội với Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị ATI;

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Vật tư và Trang thiết bị,

QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu . 20 danh mục thiết bị dược như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: **Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị ATI**

Địa chỉ: Số 9A, Tổ 52, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

1. Giá trúng thầu: **6.028.635.000 đ**; ***(Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn ./.)***
2. Loại hợp đồng: Trọn gói
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
4. Nguồn kinh phí: Nguồn NSNN chi không thường xuyên năm 2016

Phụ lục. Danh mục thiết bị trúng thầu chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Giá trúng thầu là giá thành đã bao gồm tất cả các loại thuế: thuế GTGT và các loại thuế khác, phí, lệ phí theo luật định, lắp đặt, bảo hành, đào tạo và giao hàng tại Trường Đại học Dược Hà Nội đã được quy định tại hồ sơ mời thầu.

**Điều 3.** Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua trang thiết bị bằng nguồn NSNN với đơn vị trúng thầu được phê duyệt tại điều 1 theo đúng Luật Dân sự và Luật Thương mại, đúng các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**Điều 5.** Các ông (bà) tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu, trưởng phòng: Vật tư và Trang thiết bị, Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:* HIỆU TRƯỞNG**

- Như điều 5;

- Vụ KH-TC BYT (để b/cáo);

- Lưu: VT, VT & TTB.

**Nguyễn Đăng Hòa**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC. DANH MỤC THIẾT BỊ TRÚNG THẦU**

*(Kèm theo QĐ số:* *645/QĐ-DHN ngày 12 /7/2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội)*

**gói 3. 20 danh mục thiết bị dược**

*Đơn vị tính: 1000 vnđ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số tt** | | **Tên TB** | | **Đ.vị** | | **s.lg** | | **Model, Hãng sx** | | **xuất xứ** | | **Đơn giá** | | **Thành tiền** | |
| **A. Kinh phí không thường xuyên nguồn hoạt động y tế dự phòng (Loại 520 khoản 523)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cân kỹ thuật hiện số (Trọng lượng cân khoảng 400g, 0,01g) | | chiếc | | 5 | | EK-410i; AND Nhật bản | | Hàn Quốc | | 9.870 | | 49.350 | |
| 2 | Cân phân tích (Trọng lượng cân khoảng 210 g, 0.0001g ) | | chiếc | | 1 | | GR-200; AND Nhật bản | | Nhật bản | | 44.100 | | 44.100 | |
| 3 | Bể siêu âm (Thể tích khoảng 10 lít ) | | chiếc | | 3 | | WUC-A10H; Daihan Scientific | | Hàn Quốc | | 34.650 | | 103.950 | |
| 4 | Bơm chân không dầu (Lưu lượng hút khoảng 200 lít/ phút) | | chiếc | | 3 | | VOP-100; Daihan Scientific | | Hàn Quốc | | 50.400 | | 151.200 | |
| 5 | Máy khuấy từ gia nhiệt | | chiếc | | 12 | | MSH-20A; Daihan Scientific | | Hàn Quốc | | 16.905 | | 202.860 | |
| 6 | Máy hút ẩm | | chiếc | | 5 | | DH-252B; CHKAWAI | | Trung Quốc | | 7.875 | | 39.375 | |
| 7 | Tủ lạnh (Thể tích khoảng 250 lít ) | | chiếc | | 8 | | SJ-280E-SL; SHARP | | Việt Nam | | 9.975 | | 79.800 | |
| 8 | Tủ bảo quản mẫu (Thể tích khoảng 400 lít) | | chiếc | | 1 | | HYC-390; HAIER | | Trung Quốc | | 52.800 | | 52.800 | |
| 9 | Bơm nhu động (Tốc độ 0,1 – 100 vòng/phút) | | chiếc | | 1 | | BT100-2J; LONGER | | Trung Quốc | | 54.600 | | 54.600 | |
| 10 | Thiết bị đồng nhất hóa (Lực phân cắt khoảng 33.000 vòng/phút ) | | chiếc | | 1 | | T 50 digital ULTRA-TURRAX; IKA | | Malaysia | | 120.750 | | 120.750 | |
| 11 | Bộ bảo quản mẫu bằng Nito lỏng (thể tích khoảng 15 lít ) | | bộ | | 1 | | YDS-20; HAIER | | Trung Quốc | | 57.750 | | 57.750 | |
| 12 | Bộ vi chiết pha rắn | | bộ | | 1 | | SPE-12; Witeg-Đức | | Đức | | 78.750 | | 78.750 | |
| 13 | Bơm chân không màng ( Lưu lượng ≥ 3100 lít/ giờ) | | chiếc | | 1 | | V-710; BUCHI-THỤY SĨ | | Thụy sĩ | | 45.150 | | 45.150 | |
| 14 | Máy cất nước 2 lần (Công suất 4 lít/giờ) | | chiếc | | 1 | | WSC/4D; HAMILTON-UK | | Anh | | 115.500 | | 115.500 | |
|  | **Cộng A:** | |  | |  | |  | |  | |  | | **1.195.935** | |

**B. Kinh phí không thường xuyên nguồn đào tạo đại học (Loại 490 khoản 502)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Máy nghiền dạng cắt (Công suất khoảng 15 kg/ giờ ) | chiếc | 1 | DQF-200; Taizhou Jingcheng Pharmaceutial Machinery Co.Ltd | Trung Quốc | 294.000 | 294.000 |
| 16 | Bộ phun thuốc thử dẫn xuất hóa chạy điện TLC/HPTLC Sprayer | bộ | 1 | Camag Thụy sĩ | Thụy sĩ | 56.700 | 56.700 |
| 17 | Máy đo áp suất thẩm thấu dùng màng bán thấm. | chiếc | 1 | OSMOMAT 090; Gonotec - Đức | Đức | 294.000 | 294.000 |
| 18 | Máy dập viên quay tròn (Loại 16 chày ) | chiếc | 1 | ZP17; Shanghai Tianhe Pharmaceutical Machinery Co.Ltd | Trung Quốc | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 19 | Máy điện di mao quản | chiếc | 1 | P/ACETM MDQ plus; SCIEX - USA | Mỹ | 1.842.500 | 1.842.500 |
| 20 | Hệ thống máy chụp ảnh bản mỏng và phân tích dữ liệu | hệ thống | 1 | TLC Visualizer; Camag Thụy sĩ | Thụy sĩ | 1.160.500 | 1.160.500 |
|  | **Cộng B :** |  |  |  |  |  | **4.832.700** |
|  | **Tổng cộng A+B :** |  |  |  |  |  | **6.028.635** |
| ***Bằng chữ: Sáu tỷ. không trăm hai mươi tám triệu. sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng ./.*** | | | | | | | |