**Chương trình Đấu thầu cơ bản**

**Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung**  | **Ghi chú** |
| 1 | Tổng quan về đấu thầu; trách nhiệm của các bên trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu  |  |
| 2 | Các hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu  |  |
| 3 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cách xác định từng nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |
| 4 | Quy trình lựa chọn nhà thầu tổng quát (Rộng rãi);  |  |
| 5 | Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu |  |
| 6 | Quy trình lựa chọn nhà thầu khác (chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp) |  |
| 7 | Hợp đồng với nhà thầu;  |  |
| 8 | Xử lý tình huống trong đấu thầu - Trao đổi và giải đáp các thắc mắc có liên quan |  |
| 9 | Làm bài kiểm tra cuối khóa học. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VCCI** | **PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM****CHI NHÁNH VŨNG TÀU** |
| **PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN****“NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN”**Ngày 12-13/03/2020Tên đơn vị:....................................................................................................................................................Ðịa chỉ: .......................................................................................................................................................... Ðiện thoại: ........................................ Fax:........................................Email:..................................................Mã số thuế:………........................................................................................................................................Người liên hệ:……………………………………………………….Tel:………………………………….***Danh sách người tham dự khóa học:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Mobile** | **Email** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | *Ngày ……. tháng …… năm 2020***Xác nhận của đơn vị tham gia**(Ký tên và đóng dấu) |

 |