**Biểu 2.6C**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HÓA NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ [31/2021/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-31-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-462291.aspx%22%20%5Co%20%22Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2031/2021/N%C4%90-CP%22%20%5Ct%20%22_blank) VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | **Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)** | **Diện tích sử dụng đất (ha)** | **Lĩnh vực dự án (1)** | **Công bố danh mục dự án (2)** | **Số lượng nhà đầu tư nộp HSĐK thực hiện dự án** | **Số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm** | **Chấp thuận NĐT (3)** | **Gia hạn thời gian nộp HSĐK (có/không)(4)** | **Đấu thầu rộng rãi (5)** | **Tiêu chí xét duyệt trúng thầu (6)** |
| **Thuộc diện Chấp thuận chủ trương** | **Không thuộc diện chấp thuận** | **Có** | **Không** |
| **1. Dự án do Nhà nước có thẩm quyền lập** |
| Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất** |
| Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) : Ghi lĩnh vực dự án: Y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường...;

(2) : Ghi “X” đối với trường hợp đã công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

(3) : Ghi “X” trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;

(4) : Trường hợp có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, ghi “Có” hoặc “Không” gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

(5) : Ghi “X” trường hợp có 02 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;

(6) : Ghi tiêu chí xét duyệt trúng thầu (đề xuất nộp ngân sách nhà nước hoặc giá phí hàng hóa, dịch vụ hoặc tiêu chí khác).