**TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP**

**Tên dự án:** “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" (Dự án EU/ SỰ THAM GIA).

**------------------------------**

**Tên sáng kiến:**Sáng kiến khởi nghiệp mã số SKKN02 “Xây dựng vườn ươm giống cây khôi nhung tía bản địa đạt tiêu chuẩn chất lượng và có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ” tại xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái.

**Thành phần – chức vụ:**

1. Ông Bùi Văn Hải - Trưởng ban xét chọn
2. Ông Đào Ngọc Anh - Đánh giá viên
3. Ông Nguyễn Trung Đức - Đánh giá viên
4. Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Đánh giá viên
5. Bà Triệu Thị Bích Liệu - Đánh giá viên

Ban xét chọn tiến hành lập và thống nhất các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cây khôi nhung tía lấy hom ươm đầu vào, và bảng điểm số đánh giá các tiêu chí (Phụ lục 1). Chi tiết như trong bảng dưới đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiêu chí** | **Mô tả** |
| 1 | Thông số kỹ thuật | Thân cây làm hom giống có đường kính trung bình từ 2-2,3cm; Thân có màu gần giống với xanh rêu hoặc xanh bạc; Lá có màu nhung tím; Cây tươi không bị héo khô, các mắt mầm lành lặn, không dập nát. |
| 3 | Giá cả | Không quá 60.000đ/Kg. Giá thấp hơn là lợi thế. |
| 4 | Hóa đơn tài chính | Có hóa đơn tài chính là lợi thế. |
| 5 | Khả năng giao hàng | Nhà cung cấp có đủ số lượng và giao hàng trong thời gian sớm nhất. Có phương án vận chuyển đảm bảo. |

Ban xét chọn sẽ tiến hành thông báo mời chào giá và lựa chọn nhà cung cấp theo các tiêu chí trên.

Bản tiêu chí này được lập, đọc lại và được các thành viên thống nhất.

 **Trưởng ban xét chọn**

 **Bùi Văn Hải**

**Phụ lục 1: Bảng điểm số đánh giá các tiêu chí xét chọn nhà cung cấp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Tiêu chuẩn** | **Điểm** | **Tối đa** | **Ghi chú** |
| **1** | Thông số kỹ thuật | - Tốt (Đáp ứng đầy đủ tiêu chí)- Trung bình (Đáp ứng phần lớn tiêu chí)- Không tốt (Không đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần nhỏ) | 530 | 5 |  |
| **2** | Giá cả | - Tốt (Không vượt giá trần và giá thấp nhất)- Trung bình (Không vượt giá trần)- Không tốt (Vượt giá trần) | 210 | 2 |  |
| **3** | Hóa đơn tài chính | - Có hóa đơn tài chính- Không có hóa đơn tài chính | 10 | 1 |  |
| **4** | Khả năng giao hàng | - Tốt (Có đủ hàng; Có phương án giao hàng phù hợp, đảm bảo chất lượng hàng)- Trung bình (Có đủ hàng; Có phương án giao hàng phù hợp; Có phương án bảo hành hàng)- Không tốt (Mất nhiều thời gian cho việc giao nhận hàng) | 210 | 2 |  |
|  | **Tổng điểm** | **10** |  |