|  |  |
| --- | --- |
| **TTYT HUYỆN BÌNH ĐẠI**KHOA ……….. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Bình Đại, ngày tháng năm 202…* |

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN**

Căn cứ văn bản số:……. ngày…tháng… năm 20… của Trung tâm Y tế huyện Bình Đại về việc

Đề nghị đăng tải nội dung:

Lên hệ thống:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yêu cầu đăng tải** | **Nội dung đăng tải** | **Gợi ý** |
| Số hiệu KHLCNT: |  |  |
| Tên KHLCNT: |  |  |
| Giá gói thầu (VNĐ): |  |  |
| Cách thức đầu thầu: |  |  |
| Lĩnh vực: |  |  |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH ĐẠI |  |
| Ngày phê duyệt |  |  |
| Cơ quan phê duyệt |  |  |
| Số quyết định phê duyệt |  |  |
| Kết quả đấu thầu |  | Có nhà thầu trúngKhông có nhà thầu |
| **Người đề nghị** |  | *Bình Đại*,. ngày tháng năm 202…**Trưởng khoa/phòng** |

Phụ lục 1

**Nhập thông tin danh mục hàng hóa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *BMT nhập số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi* | *BMT nhập tên hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập thông tin ký mã hiệu của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập nhãn hiệu của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập năm sản xuất của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập xuất xứ của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập hãng sản xuất của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập đơn vị tính của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập khối lượng mời thầu của hàng hóa trúng thầu- Nhập số thập phân > 0, chỉ cho phép nhập tối đa 4 số sau thập phân* | *BMT nhập mã HS của hàng hóa trúng thầu* | *BMT nhập đơn giá của hàng hóa trúng thầu- Nhập số nguyên dương > 0, không có ký tự ngăn cách hàng nghìn. Ví dụ 10000000* | *BMT nhập thời gian giao hàng.Cho phép nhập định dạng text, tối đa 2000 ký tự.* | *BMT nhập ghi chú (nếu có)* |
| **\* STT** | **\* Danh mục hàng hóa** | **\* Ký mã hiệu** | **\* Nhãn hiệu** | **\* Năm sản xuất** | **\* Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)** | **\* Hãng sản xuất** | **\* Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản** | **\* Đơn vị tính** | **\* Khối lượng** | **Mã HS** | **\* Đơn giá trúng thầu (VND)** | **\* Thời gian thực hiện gói thầu** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 2

**Nhập thông tin danh sách các dịch vụ liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *CĐT điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi.* | *CĐT điền thông tin về dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Vận chuyển; Lắp đặt;…* | *CĐT điền thông tin cụ thể về khối lượng. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.'. Ví dụ: 2.590;…* | *CĐT điền thông tin đơn vị tính cho từng dịch vụ. Ví dụ: Tuần; Ngày; Tháng;....* | *CĐT điền thông tin về địa điểm thực hiện cho từng dịch vụ.* | *CĐT điền “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng”* | *CĐT điền đơn giá trúng thầu* | *CĐT nhập ghi chú (nếu có)* |
| **\* STT** | **\* Mô tả dịch vụ** | **\* Khối lượng mời thầu** | **\* Đơn vị tính** | **\* Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **\* Ngày hoàn thành dịch vụ** | **\* Đơn giá trúng thầu** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |