|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG AN  **CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG TỔNG HỢP**

**NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN MUA SẮM TẬP TRUNG**

**TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019**

*(Kèm theo Văn bản số /H03-TTĐT ngày tháng năm 2019)*

**I. Công khai nhu cầu mua sắm tập trung**

1. Số lượng, chủng loại tài sản mua sắm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng** | **SL** | **ĐVT** | **Thành tiền**  **(đồng)** | **Nguồn hàng** |
| 1 | Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện) | 2.018 | Bộ | 34.384.500.000 | Mua sắm trong nước |
| 2 | Máy vi tính xách tay (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền) | 370 | Bộ | 6.870.000.000 | Mua sắm trong nước |
| 3 | Máy in | 1.800 | Chiếc | 9.254.500.000 | Mua sắm trong nước |
| 4 | Máy photocopy | 416 | Chiếc | 26.709.200.000 | Mua sắm trong nước |
| 5 | Máy scan | 244 | Chiếc | 2.737.750.000 | Mua sắm trong nước |
| 6 | Máy hủy tài liệu | 530 | Chiếc | 3.844.000.000 | Mua sắm trong nước |
| 7 | Máy hút ẩm | 165 | Chiếc | 1.581.500.000 | Mua sắm trong nước |
| 8 | Máy fax | 273 | Chiếc | 1.482.000.000 | Mua sắm trong nước |
| 9 | Máy chiếu (Bao gồm cả màn chiếu) | 94 | Bộ | 2.544.000.000 | Mua sắm trong nước |
|  | **Tổng cộng** | **5.910** |  | **89.407.450.000** |  |

2. Dự toán mua sắm tài sản: **89.407.450.000 đồng** (***bằng chữ: tám mươi chín tỷ bốn trăm linh bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng***)

3. Nguồn vốn mua sắm tài sản

- Kinh phí Bộ Công an giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ.

- Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế trong Công an nhân dân.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác.

**II. Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên gói thầu** | **Giá gói thầu**  **(VND)** | **Nguồn kinh phí** | **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** | **Thời gian thực hiện thỏa thuận khung** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 1 | **Gói thầu số 1:**  Máy vi tính để bàn (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện); Máy vi tính xách tay (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền); Máy in; Máy chiếu (bao gồm cả màn chiếu) | 53.053.000.000 | (1) Kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm.  (2) Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ.  (3) Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.  (4) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II, III năm 2019 | Hợp đồng trọn gói | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực |
| 2 | **Gói thầu số 2:**  Máy photocopy; Máy scan; Máy hủy tài liệu; Máy hút ẩm; Máy fax | 36.354.450.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II, III năm 2019 | Hợp đồng trọn gói | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực |
|  | **Tổng cộng:** | **89.407.450.000**  ***(Tám mươi chín tỷ bốn trăm linh bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)*** | | | | | | | |
| ***Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định.*** | | | | | | | | | |