|  |  |
| --- | --- |
|  | [Mã gói thầu] |
| MYVTV FOR EXCEL  Số: /QĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, [Thời điểm QĐ KH LCNT\_text]* |

**QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu [Tên gói thầu]**

**GIÁM ĐỐC**

Căn cứ [Luật Đấu thầu];

Căn cứ [Nghị định đấu thầu];

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

Căn cứ [Thông tư quy định lập KH LCNT];

Căn cứ [QĐ QLTC Đài THVN];

Căn cứ [QĐ CCTC BTS];

Căn cứ [QĐ giao nguồn thường xuyên];

Căn cứ Quyết định số [Văn bản QĐ dự toán] ngày [Thời điểm QĐ dự toán\_date] của Giám đốc về việc phê duyệt dự toán gói thầu [Tên gói thầu];

Căn cứ Tờ trình ngày [Thời điểm tờ trình KH LCNT\_date] của tổ chuyên gia đấu thầu về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu [Tên gói thầu];

Xét đề nghị của tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày [Thời điểm báo cáo KH LCNT\_date],

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu [Tên gói thầu] với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Căn cứ Quyết định được phê duyệt, Phòng Tổ chức **-** Hành chính và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức **-** Hành chính và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lãnh đạo Ban;  - Lưu: VT, P.KHTC, P.TCHC. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC**

**Chi tiết kế hoạch LCNT gói thầu [Tên gói thầu]**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TS ngày [Thời điểm QĐ KH LCNT\_date] của Giám đốc)*

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên gói thầu** | **Giá gói thầu** | **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** |
| 1 | [Tên gói thầu] | [Dự toán gói thầu] | [Nguồn kinh phí] | [Hình thức LCNT] | [Phương thức LCNT] | [Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT] | [Loại hợp đồng] | [Thời gian THHĐ] |
| **Tổng cộng** | | **[Dự toán gói thầu]** | *(Bằng chữ: [Bằng chữ dự toán])* | | | | | |