**PHỤ LỤC I**

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 1/2023/TT-BGTVT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** |  | **Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư** | **Thời gian thực hiện** **(theo kế** **hoạch)** | | **Thời gian thực hiện** **(theo thực** **tế)** | | **Số ngày chênh lệch** | |
|  | **Số** **ngày** | **Tổng số ngày** **(cộng** **dồn)** | **Số** **ngày** | **Tổng số ngày** **(cộng** **dồn)** | **Số** **ngày** | **Tổng số ngày** **(cộng** **dồn)** |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1 |  | Lập hồ sơ mời thầu |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Đánh giá hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Các hoạt động khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |

**Ghi chú:**

- Cột [1]: Nội dung các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư được xây dựng trên cơ sở quy trình lựa chọn nhà đầu tư tương ứng của dự án.

- Cột [2], [3]: Bên mời thầu phải xác định thời gian cụ thể các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm căn cứ thực hiện.

- Cột [4], [5], [6], [7]: Bên mời thầu phải cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trong đấu thầu để theo dõi tiến độ các hoạt động trong đấu thầu.