**YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC,**

**KINH NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN**

**DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT**

**Tên dự án: Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến Sung,**

**huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa**

*(Kèm theo Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021*

*của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

**CHƯƠNG I**

**CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ**

**Mục 1. Nội dung mời quan tâm**

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Sở Kế hoạch và đầu tư) mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin về dự án:

2.1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Tên dự án: Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

2.3. Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết được duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, chỉnh trang bộ mặt đô thị; huy động được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.4. Quy mô dự án:

*a) Diện tích sử dụng đất:* Khoảng 14,6ha (không bao gồm 2,3ha diện tích đất ở hiện trạng và 0,36ha diện tích đường giao thông N5, N8 trong 17,26ha tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết được duyệt).

*b) Quy mô xây dựng:* Đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được Chủ tịch UBND huyện Như Thanh phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 và đính chính tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 10/6/2021, bao gồm các hạng mục:

- Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (với diện tích đất khoảng 14,6ha, gồm các hạng mục: san nền, giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải,…) và công trình nhà văn hóa.

- Đầu tư phần thô, hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề (ký hiệu từ LK-1 đến LK-15), nhà ở biệt thự (ký hiệu từ BT-1 đến BT-3) và đầu tư hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ (ký hiệu TM-DV), trường mầm non (ký hiệu TH:MN).

*c) Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở:* 372 căn nhà liền kề; 66 căn nhà biệt thự.

*d) Quy mô dân số:* Khoảng 2.000 người.

*e) Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:* Không.

*f) Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án:*

- Đối với hạ tầng trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục:

+ Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (với diện tích đất khoảng 14,6ha, gồm các hạng mục: san nền, giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải,…) và công trình nhà văn hóa: Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình này nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

+ Đầu tư phần thô, hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề (ký hiệu từ LK-1 đến LK-15), nhà ở biệt thự (ký hiệu từ BT-1 đến BT-3) và đầu tư hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ (ký hiệu TM-DV), trường mầm non (ký hiệu TH:MN): Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

+ Đối với các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ giải phóng mặt bằng dự án (gồm 18 lô, ký hiệu TĐC, diện tích 1.863m2): Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

- Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Các công trình hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án do Nhà nước quản lý, tổ chức và cá nhân quản lý, sử dụng theo quy định.

2.5. Vốn đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Khoảng 940,696 tỷ đồng; trong đó: Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 913,438 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB: 27,258 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm tối thiểu 20% tổng chi phí thực hiện dự án; phần còn lại nhà đầu tư chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

2.6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2.7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; cụ thể phạm vi, ranh giới như sau:

*-* Phía Bắc giáp chợ Bến Sung hiện trạng và bến xe theo quy hoạch;

- Phía Nam giáp kênh Nông Giang hiện trạng;

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp kênh Nông Giang hiện trạng.

2.8. Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư); dự kiến:

- Quý IV/2021 đến hết quý IV/2022: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư và bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Quý I/2023 đến hết quý IV/2026: Thực hiện đầu tư và hoàn thành dự án.

2.9. Mục đích sử dụng đất: Theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Theo các Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 và Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch được tổng hợp theo bảng sau:

### 3.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất:

| **STT** | **CHỨC NĂNG SDĐ** | **KÝ HIỆU** | **DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)** | **MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)** | **TẦNG CAO** | **HỆ SỐ SDĐ TỐI ĐA** | **TỶ LỆ (%)** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỔNG DIỆN TÍCH**  **DỰ ÁN** | | | **145.985,89** |  |  |  | **100,00** |  |
| **I** | **ĐẤT Ở** |  | **61.596,70** |  |  |  | **42,19** |  |
| **1** | **Đất ở mới chia lô liền kề  (372 lô)** | **LK** | **38.837,50** | **80** | **3-5** | **4.0** | **26,60** |  |
| 1.1 | Liền kề 1 (30 lô) | LK-1 | 3.111,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 2,13 |  |
| 1.2 | Liền kề 2 (18 lô) | LK-2 | 1.903,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,30 |  |
| 1.3 | Liền kề 3 (24 lô) | LK-3 | 2.503,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,71 |  |
| 1.4 | Liền kề 4 (32 lô) | LK-4 | 3.200,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 2,19 |  |
| 1.5 | Liền kề 5 (24 lô) | LK-5 | 2.503,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,71 |  |
| 1.6 | Liền kề 6 (20 lô) | LK-6 | 2.205,90 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,51 |  |
| 1.7 | Liền kề 7 (32 lô) | LK-7 | 3.311,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 2,27 |  |
| 1.8 | Liền kề 8 (22 lô) | LK-8 | 2.291,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,57 |  |
| 1.9 | Liền kề 9 (18 lô) | LK-9 | 1.903,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,30 |  |
| 1.10 | Liền kề 10 (22 lô) | LK-10 | 2.291,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,57 |  |
| 1.11 | Liền kề 11 (18 lô) | LK-11 | 1.903,00 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,30 |  |
| 1.12 | Liền kề 12 (40 lô) | LK-12 | 4.208,10 | 80 | 3-5 | 4.0 | 2,88 |  |
| 1.13 | Liền kề 13 (22 lô) | LK-13 | 2.233,50 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,53 |  |
| 1.14 | Liền kề 14 (23 lô) | LK-14 | 2.463,30 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,69 |  |
| 1.15 | Liền kề 15 (27 lô) | LK-15 | 2.807,70 | 80 | 3-5 | 4.0 | 1,92 |  |
| **2** | **Biệt thự (66 lô)** | **BT** | **20.896,20** | **60** | **2-4** | **2,4** | **14,31** |  |
| 2.1 | Biệt thự 1 (20 lô) | BT-1 | 6.587,70 | 50-60 | 2-4 | 2,4 | 4,51 |  |
| 2.2 | Biệt thự 2 (22 lô) | BT-2 | 7.011,30 | 60 | 2-4 | 2,4 | 4,80 |  |
| 2.3 | Biệt thự 3 (24 lô) | BT-3 | 7.297,20 | 60 | 2-4 | 2,4 | 5,00 |  |
| **3** | **Đất ở tái định cư dạng liền kề (18 lô)** | **TĐC** | **1.863,00** | **80** | **3-5** | **4.0** | **1,28** |  |
| **III** | **ĐÂT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** | **CC** | **4.207,00** | **40** | **1-3** | **1,2** | **2,88** |  |
| 1 | Đất nhà văn hóa 1 | NVH | 582,90 | 40 | 1-3 | 1.2 | 0,40 |  |
| 2 | Đất trường mầm non | TH:MN | 3.624,10 | 40 | 1-3 | 1.5 | 2,48 |  |
| **IV** | **ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ** | **TM-DV** | **7.206,70** | **50** | **3-5** | **2,5** | **4,94** |  |
| **V** | **ĐẤT CÔNG VIÊN CÂY XANH** | **CX** | **8.733,80** | **5** | **1** | **0.05** | **5,98** |  |
| **VI** | **ĐẤT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI** | **XLNT** | **1.069,70** | **15** | **1** | **0.15** | **0,73** |  |
| **VII** | **ĐẤT GIAO THÔNG - BÃI ĐỖ XE** |  | **63.172,09** | **-** | **-** | **-** | **43,27** |  |
| 1 | Đất bãi đỗ xe | BĐX | 4.003,90 | **-** | **-** | **-** | 2,74 |  |
| 2 | Đất giao thông phân lô | GTPL | 2.307,40 | **-** | **-** | **-** | 1,58 |  |
| 3 | Đất giao thông |  | 56.860,79 | **-** | **-** | **-** | 38,95 |  |

3.2. Bảng thống kê các lô đất ở:

| **STT** | **KÝ HIỆU Ô ĐẤT** | **HẠNG MỤC** | **D.TÍCH LÔ ĐẤT** (m²) | **D.TÍCH X.DỰNG** (m²) | **MẬT ĐỘ X.D TỐI ĐA** (%) | **SỐ LÔ** (Lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **LK** | **NHÀ LIỀN KỀ** | **38.837,48** | **31.069,98** |  | **372** |
| 1.1 | LK1 | LIỀN KỀ 1 | 3.111,00 |  | 80 | 30 |
|  |  | LK-1:01 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | LK-1:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:25 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:26 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:27 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:28 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:29 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-1:30 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
| 1.2 | LK2 | LIỀN KỀ 2 | 1.903,00 |  | 80 | 18 |
|  |  | LK-2:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:09 | 147,50 | 118 | 80 |  |
|  |  | LK-2:10 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-2:11 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-2:12 | 139,50 | 111,6 | 80 |  |
|  |  | LK-2:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-2:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.3 | LK3 | LIỀN KỀ 3 | 2.503,00 |  | 80 | 24 |
|  |  | LK-3:01 | 147,50 | 118 | 80 |  |
|  |  | LK-3:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-3:22 | 139,50 | 111,6 | 80 |  |
|  |  | LK-3:23 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-3:24 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
| 1.4 | LK4 | LIỀN KỀ 4 | 3.200,00 |  | 80 | 32 |
|  |  | LK-4:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:25 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:26 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:27 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:28 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:29 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:30 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:31 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-4:32 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.5 | LK5 | LIỀN KỀ 5 | 2.503,00 |  | 80 | 24 |
|  |  | LK-5:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:12 | 147,50 | 118 | 80 |  |
|  |  | LK-5:13 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-5:14 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-5:15 | 139,50 | 111,6 | 80 |  |
|  |  | LK-5:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-5:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.6 | LK6 | LIỀN KỀ 6 | 2.205,95 |  | 80 | 20 |
|  |  | LK-6:01 | 178,83 | 143,1 | 80 |  |
|  |  | LK-6:02 | 119,15 | 95,3 | 80 |  |
|  |  | LK-6:03 | 103,66 | 82,9 | 80 |  |
|  |  | LK-6:04 | 118,18 | 94,5 | 80 |  |
|  |  | LK-6:05 | 186,13 | 148,9 | 80 |  |
|  |  | LK-6:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-6:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.7 | LK7 | LIỀN KỀ 7 | 3.311,00 |  | 80 | 32 |
|  |  | LK-7:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:16 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | LK-7:17 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-7:18 | 108,00 | 86,4 | 80 |  |
|  |  | LK-7:19 | 139,50 | 111,6 | 80 |  |
|  |  | LK-7:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:25 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:26 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:27 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:28 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:29 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:30 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:31 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-7:32 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.8 | LK8 | LIỀN KỀ 8 | 2.291,00 |  | 80 | 22 |
|  |  | LK-8:01 | 145,50 | 116,4 | 80 |  |
|  |  | LK-8:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-8:22 | 145,50 | 116,4 | 80 |  |
| 1.9 | LK9 | LIỀN KỀ 9 | 1.903,00 |  | 80 | 18 |
|  |  | LK-9:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:09 | 147,50 | 118 | 80 |  |
|  |  | LK-9:10 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | LK-9:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-9:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.10 | LK10 | LIỀN KỀ 10 | 2.291,00 |  | 80 | 22 |
|  |  | LK-10:01 | 145,50 | 116,4 | 80 |  |
|  |  | LK-10:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-10:22 | 145,50 | 116,4 | 80 |  |
| 1.11 | LK11 | LIỀN KỀ 11 | 1.903,00 |  | 80 | 18 |
|  |  | LK-11:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:09 | 147,50 | 118 | 80 |  |
|  |  | LK-11:10 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | LK-11:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-11:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.12 | LK12 | LIỀN KỀ 12 | 4.208,08 |  | 80 | 40 |
|  |  | LK-12:01 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | LK-12:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:20 | 148,54 | 118,8 | 80 |  |
|  |  | LK-12:21 | 148,54 | 118,8 | 80 |  |
|  |  | LK-12:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:25 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:26 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:27 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:28 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:29 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:30 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:31 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:32 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:33 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:34 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:35 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:36 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:37 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:38 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:39 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-12:40 | 155,50 | 124,4 | 80 |  |
| 1.13 | LK13 | LIỀN KỀ 13 | 2.233,50 |  | 80 | 22 |
|  |  | LK-13:01 | 145,50 | 116,4 | 80 |  |
|  |  | LK-13:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-13:12 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:13 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:14 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:15 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:16 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:17 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:18 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:19 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:20 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:21 | 95,00 | 76 | 80 |  |
|  |  | LK-13:22 | 138,00 | 110,4 | 80 |  |
| 1.14 | LK14 | LIỀN KỀ 14 | 2.463,29 |  | 80 | 23 |
|  |  | LK-14:01 | 137,93 | 110,3 | 80 |  |
|  |  | LK-14:02 | 103,99 | 83,2 | 80 |  |
|  |  | LK-14:03 | 107,01 | 85,6 | 80 |  |
|  |  | LK-14:04 | 110,02 | 88,0 | 80 |  |
|  |  | LK-14:05 | 113,03 | 90,4 | 80 |  |
|  |  | LK-14:06 | 116,05 | 92,8 | 80 |  |
|  |  | LK-14:07 | 175,26 | 140,2 | 80 |  |
|  |  | LK-14:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:11 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:12 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:13 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:14 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:15 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:16 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:17 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-14:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| 1.15 | LK15 | LIỀN KỀ 15 | 2.807,66 |  | 80 | 27 |
|  |  | LK-15:01 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:02 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:03 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:04 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:05 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:06 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:07 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:08 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:09 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:10 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:11 | 135,90 | 108,7 | 80 |  |
|  |  | LK-15:12 | 100,52 | 80,4 | 80 |  |
|  |  | LK-15:13 | 101,80 | 81,4 | 80 |  |
|  |  | LK-15:14 | 103,08 | 82,5 | 80 |  |
|  |  | LK-15:15 | 104,36 | 83,5 | 80 |  |
|  |  | LK-15:16 | 105,64 | 84,5 | 80 |  |
|  |  | LK-15:17 | 156,36 | 125,1 | 80 |  |
|  |  | LK-15:18 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:19 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:20 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:21 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:22 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:23 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:24 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:25 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:26 | 100,00 | 80 | 80 |  |
|  |  | LK-15:27 | 100,00 | 80 | 80 |  |
| **2** |  | **NHÀ BIỆT THỰ** | **20.896,20** |  |  |  |
| 2.1 | BT1 | BIỆT THỰ 1 | 6.587,70 |  |  | 20 |
|  |  | BT-1:01 | 474,20 | 284,5 | 60 |  |
|  |  | BT-1:02 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:03 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:04 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:05 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:06 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:07 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:08 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:09 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:10 | 395,50 | 237,3 | 60 |  |
|  |  | BT-1:11 | 395,50 | 237,3 | 60 |  |
|  |  | BT-1:12 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:13 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:14 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:15 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:16 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:17 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:18 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:19 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-1:20 | 522,50 | 313,5 | 60 |  |
| 2.2 | BT2 | BIỆT THỰ 2 | 7.011,30 |  |  | 22 |
|  |  | BT-2:01 | 404,00 | 242,4 | 60 |  |
|  |  | BT-2:02 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:03 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:04 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:05 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:06 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:07 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:08 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:09 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:10 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:11 | 411,90 | 247,1 | 60 |  |
|  |  | BT-2:12 | 411,90 | 247,1 | 60 |  |
|  |  | BT-2:13 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:14 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:15 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:16 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:17 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:18 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:19 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:20 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:21 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-2:22 | 383,50 | 230,1 | 60 |  |
| 2.3 | BT3 | BIỆT THỰ 3 | 7.297,20 |  |  | 24 |
|  |  | BT-3:01 | 315,50 | 189,3 | 60 |  |
|  |  | BT-3:02 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:03 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:04 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:05 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:06 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:07 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:08 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:09 | 283,30 | 167 | 60 |  |
|  |  | BT-3:10 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:11 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:12 | 315,50 | 189,3 | 60 |  |
|  |  | BT-3:13 | 315,50 | 189,3 | 60 |  |
|  |  | BT-3:14 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:15 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:16 | 351,90 | 211,1 | 60 |  |
|  |  | BT-3:17 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:18 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:19 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:20 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:21 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:22 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:23 | 300,00 | 180 | 60 |  |
|  |  | BT-3:24 | 315,50 | 189,3 | 60 |  |
| **3** | **TĐC** | **TÁI ĐỊNH CƯ** | **1863,0** |  |  | **18** |
|  |  | TĐC: 01 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 02 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 03 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 04 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 05 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 06 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 07 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 08 | 100 | 80 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 09 | 155,5 | 124,4 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 10 | 147,5 | 118 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 11 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 12 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 13 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 14 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 15 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 16 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 17 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | TĐC: 18 | 95 | 76 | 80 |  |
|  |  | **TỔNG CỘNG** | **61.596,68** |  |  |  |

3.3. Tổ chức không gian đô thị:

- Các lô đất ở được thiết kế đồng bộ đảm bảo mỹ quan đô thị, kiến trúc cảnh quan tuyến phố và thân thiện với môi trường.

- Cây xanh bóng mát và cảnh quan được bố trí phù hợp với chức năng của khu vực. Cần được trồng các loại có tán lớn, tuổi thọ cao, ít gãy đổ.

3.4. Định hướng hạ tầng kỹ thuật:

- San nền: Giải pháp thiết kế là san nền dốc từ trong lô đất ra các tuyến đường chạy bao quanh với độ dốc san nền nhỏ nhất là i = 0,4%. Hướng dốc chung của toàn bộ khu vực theo hướng cao ở phía Bắc thấp dần về phía Nam.

+ Cao độ san nền cao nhất: + 15,30m

+ Cao độ san nền thấp nhất: + 12,50m

- Giao thông: Các tuyến đường giao thông trong khu vực được xây dựng với kết cấu áo đường đảm bảo tiêu chuẩn và có chiều rộng lộ giới khác nhau để đảm bảo tính chất sử dụng. Các tuyến đường đối ngoại có lộ giới gồm: 12m, 18m, 29m. Các tuyến đường đối nội có lộ giới gồm: 17.5m, 18m.

* Cấp điện: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của khu vực nghiên cứu xây dựng mới 04 trạm biến áp gam công suất từ 400KVA–630KVA, có tổng công suất 2.060,0KVA. Các tuyến đường chính trong khu vực được chiếu sáng bằng đèn cao áp S250W lắp trên cột thép cao 11m. Hệ thống điện chiếu sáng được điều khiển bằng tủ điện chiếu sáng trọn bộ và được lập trình đóng cắt theo thời gian định trước.
* Cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ đường ống cấp nước D250 hiện có phía Bắc khu đất lập quy hoạch dẫn nước từ trạm cấp nước sạch thị trấn Bến Sung công suất hiện tại là 1.500,0 m3/ngđ.
* Thoát nước: Thiết kế tuyến cống B1000 theo hướng Bắc Nam trên tuyến đường D3 và tuyến cống B800 theo hướng Đông Tây trên tuyến đường N1 để hoàn trả tuyến mương đất hiện có của khu vực. Mạng lưới phân tán để giảm kích thước đường cống. Hệ thống thoát nước sử dụng cống có kích thước B500- B1200. Độ sâu chôn cống ban đầu H = 0,5m. Giếng thu kiểu trực tiếp có khoảng cách 30-50m.
* Thoát nước thải: Nước thải được thu gom qua hệ thống đường ống trên các tuyến đường sau đó thoát về cống D300 trên tuyến đường N6 và được dẫn về trạm xử lý nước thải của khu đô thị với công suất 400,00m3/ng. Nước thải sẽ được xử lý đạt đúng tiêu chuẩn sau đó được thoát ra hồ điều hòa và chảy theo cống ngầm qua kênh Nông Giang.... hoặc sẽ được tận dụng làm nước tưới cây, rửa đường...
* Chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Trong các khu chức năng, khu vực cây xanh và các đường dạo bố trí các thùng rác nhỏ có nắp đậy kín đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Khoảng cách các thùng rác khoảng 100m/thùng. Không xây dựng trạm xử lý rác riêng cho dự án.

4. Hiện trạng khu đất: Khu đất quy hoạch dự án có một phần là đất ở dân cư, còn chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp. Đất đang giao cho các hộ gia đình quản lý, sử dụng.

5. Các thông tin khác về dự án: Không áp dụng.

6. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

**Mục 2. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư**

Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Nội dung chi tiết theo Chương II.

**Mục 3. Làm rõ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư**

1. Trường hợp nhà đầu tư muốn được làm rõ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư phải gửi đề nghị làm rõ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối thiểu 05 ngày làm việc để xem xét, xử lý.

2. Sau khi nhận được văn bản đề nghị làm rõ theo thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà đầu tư đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương này.

**Mục 4. Sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư**

1. Trường hợp sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối thiểu 10 ngày.

2. Trường hợp thời gian thông báo sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng quy định tại Mục 4.1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thực hiện thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tương ứng để bảo đảm quy định nêu trên. Việc gia hạn được thực hiện theo quy định tại Mục 6.3.

**Mục 5. Ngôn ngữ sử dụng**

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư liên quan đến việc mời quan tâm phải được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

**Mục 6. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và thời hạn nộp**

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do nhà đầu tư chuẩn bị phải bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan theo quy định tại Chương III.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa có thể gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trong trường hợp sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư theo quy định tại Mục 4 Chương này, cần tăng thêm số lượng nhà đầu tư theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Mục 9 Chương này hoặc các trường hợp cần thiết khác. Khi gia hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi thông báo đến tất cả các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (nếu có) về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

**Mục 7. Sửa đổi, thay thế hồ sơ đăng ký thực hiện dự án**

Sau khi nộp, nhà đầu tư có thể thay thế hoặc sửa đổi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án bằng cách nộp bổ sung các hồ sơ, tài liệu có liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

**Mục 8. Làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án**

Nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Tất cả yêu cầu làm rõ và phản hồi của nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

**Mục 9. Thông báo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư**

1. Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, trước khi đăng tải thông tin theo quy định tại khoản 1 Mục này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau đây:

a) Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ).

b) Phương án 2: Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và sẽ được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo khoản 3 Mục này. Trường hợp không có thêm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư ngoài danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

**CHƯƠNG II**

**YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Yêu cầu** |
| 1 | Năng lực tài chính | Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp: **188.140.000.000** đồng *(Một trăm tám mươi tám tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)*.  Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.  Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh. |
| 2 | Kinh nghiệm | Số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính: 01 dự án loại 1. Cách xác định dự án như sau:  - Loại 1: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư hoặc dự án phát triển nhà ở mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:  + Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng: **470.350.000.000** đồng *(Bốn trăm bảy mươi tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).*  + Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng: **94.070.000.000** đồng *(Chín mươi tư tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).*  + Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong năm gần đây 05 năm trở lại đây.  - Loại 2: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (hoặc khu nhà ở) hoặc dự án phát triển nhà ở hoặc xây dựng công trình giao thông ở đô thị mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính thực hiện các gói thầu xây lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:  + Giá trị phần công việc nhà đầu tư tham gia trong gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng: **248.835.000.000** đồng *(Hai trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).*  + Gói thầu/Hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm gần đây.  - Loại 3: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (hoặc khu nhà ở) hoặc dự án phát triển nhà ở hoặc xây dựng công trình giao thông ở đô thị mà đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính thực hiện các gói thầu xây lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:  + Giá trị phần công việc đối tác cùng thực hiện tham gia trong gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng: **248.835.000.000** đồng *(Hai trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).*  + Gói thầu/Hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm gần đây.  Kinh nghiệm của nhà đầu tư bằng tổng số dự án của nhà đầu tư/thành viên liên danh và đối tác đã thực hiện.  Các dự án/gói thầu nhà đầu tư/đối tác thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét, đánh giá. |
| 3 | Tiêu chí khác | Không áp dụng |

***Ghi chú:***

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, năng lực tài chính của nhà đầu tư được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối đa 28 ngày.

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư được cập nhật trong khoảng thời gian tối đa 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và cam kết về việc huy động vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài chính theo Mẫu số 02 tại Chương III.

Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư = Tổng vốn chủ sở hữu - Chi phí liên quan đến kiện tụng - Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có) - Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo quy định (Vốn chủ sở hữu dùng riêng cho phân bổ hoặc theo yêu cầu pháp lý quy định với Nhà đầu tư; Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo yêu cầu dự phòng đặc biệt cho các trường hợp có thể xảy ra; Vốn chủ sở hữu khác được cam kết sẽ hoàn lại và không dùng cho tuyên bố cổ tức,...).

- Nhà đầu tư cung cấp kinh nghiệm của mình theo Mẫu số 03 tại Chương III. Nhà đầu tư chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện một dự án tương tự một lần duy nhất.

Đối tác cùng thực hiện dự án bao gồm: Tổ chức cung cấp tài chính; Nhà thầu xây dựng; Nhà thầu vận hành, quản lý.

Cách thức quy đổi các dự án: 01 dự án thuộc loại 2, 3 bằng 0,5 dự án thuộc loại 1. Trường hợp số lượng dự án sau khi quy đổi không phải là số nguyên thì làm tròn như sau: Phần thập phân ≤ 0,5 thì tính bằng 0, phần thập phân > 0,5 thì tính bằng 01 dự án.

- Đối với những dự án chưa xác định rõ giá trị tổng mức đầu tư trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh để xác định giá trị này.

- Nhà đầu tư phải cung cấp các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đối với các dự án/gói thầu đã thực hiện.

(\*) Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và về những thiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu trong quá trình tham gia thực hiện dự án.

**CHƯƠNG III**

**CÁC BIỂU MẪU**

1. Mẫu số 01: Thông tin về nhà đầu tư

2. Mẫu số 02: Năng lực tài chính của nhà đầu tư

3. Mẫu số 03: Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự

**Mẫu số 01**

**THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TÁC CÙNG THỰC HIỆN**

**I. Thông tin về nhà đầu tư/thành viên liên danh(1)**

1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:

2. Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của nhà đầu tư/thành viên liên danh:

3. Năm thành lập:

4. Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

5. Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh:

- Tên:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại/fax:

- Địa chỉ e-mail:

6. Tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến:

**II. Thông tin về các đối tác cùng thực hiện**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đối tác(2)** | **Quốc gia nơi đăng ký hoạt động** | **Vai trò tham gia(3)** | **Người đại diện theo pháp luật** | **Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác(4)** |
| 1 | *Công ty 1* |  | *[Tổ chức cung cấp tài chính]* |  |  |
| 2 | *Công ty 2* |  | *[Nhà thầu xây dựng]* |  |  |
| 3 | *Công ty 3* |  | *[Nhà thầu vận hành/ Quản lý]* |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. Đồng thời, nhà đầu tư phải nộp kèm theo bản sao văn bản thỏa thuận giữa các thành viên liên danh về việc thực hiện dự án trong đó nêu rõ tỷ lệ góp vốn trong liên danh dự kiến.

Nhà đầu tư/thành viên liên danh cần nộp kèm theo bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp.

(2) Nhà đầu tư ghi cụ thể tên của các đối tác tham gia thực hiện dự án.

(3) Nhà đầu tư ghi cụ thể vai trò tham gia của từng đối tác.

(\*) Nhà đầu tư ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, kèm theo bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

**Mẫu số 02**

**NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ(1)**

**1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:**

**2. Thông tin về năng lực tài chính của nhà đầu tư/thành viên liên danh:**

a) Tóm tắt các số liệu về tài chính (2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Giá trị** |
| 1 | Tổng vốn chủ sở hữu |  |
| 2 | Chi phí liên quan đến kiện tụng (nếu có) |  |
| 3 | Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có) |  |
| 4 | Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo quy định |  |
| 5 | Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư | (5) = (1) - (2) - (3) - (4) |

b) Tài liệu đính kèm

Đính kèm là tài liệu chứng minh về số liệu tài chính của nhà đầu tư được cập nhật trong khoảng thời gian tối đa 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:

- Bản sao báo cáo tài chính được kiểm toán trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (nhà đầu tư có thể sử dụng báo cáo tài chính năm, các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu).

Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà đầu tư liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thế liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh.

- Trường hợp trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án không trùng với kỳ lập báo cáo tài chính hoặc nhà đầu tư không có báo cáo tài chính được kiểm toán trong thời gian này, nhà đầu tư phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

Đồng thời, nhà đầu tư phải kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh về sự thay đổi trong các số liệu tài chính từ thời điểm có báo cáo kiểm toán đến thời điểm tham dự thầu (ví dụ như các tài liệu chứng minh việc tăng vốn chủ sở hữu). Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định.

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, nhà đầu tư phải nộp báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối đa 28 ngày.

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà đầu tư phải kê khai trung thực thông tin theo yêu cầu; đồng thời, phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Sở KH&ĐT trong quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

**Mẫu số 03**

**KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯƠNG TỰ(1)**

(Địa điểm), ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_

*[Nhà đầu tư liệt kê kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự theo yêu cầu]*

1. Dự án số 01: \_\_\_\_ *[ghi tên dự án]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh/đối tác cùng thực hiện dự án | | |
| 1 | Số hợp đồng: | Ngày ký: |
| 2 | Tên dự án/gói thầu: | |
| 3 | Lĩnh vực đầu tư của dự án | |
| 4 | Tham gia dự án với vai trò:  □ Nhà đầu tư độc lập □ Thành viên liên danh  □ Nhà thầu chính | |
| 5 | Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án); chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu  Địa chỉ:  Tên người liên lạc:  Điện thoại:  Fax:  Email: | |
| 6 | Thông tin chi tiết | |
| 6.1 | Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà đầu tư/thành viên liên danh | |
|  | Tiến độ, chất lượng thực hiện dự án (2): | |
|  | Tổng mức đầu tư: | |
|  | Tỷ lệ góp vốn (trường hợp nhà đầu tư là liên danh): | |
|  | Vốn chủ sở hữu đã được huy động: | |
|  | Mô tả ngắn gọn về điểm tương đồng của dự án đã thực hiện này với dự án đang lựa chọn nhà đầu tư: | |
|  | - Mô tả ngắn gọn về phần công việc đã thực hiện:  - Giá trị của (các) phần công việc đã thực hiện:  (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương ... VNĐ | |
|  | - Mô tả ngắn gọn về phần công việc còn phải thực hiện:  - Giá trị của (các) phần công việc còn phải thực hiện:  (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương ... VNĐ | |
|  | Lịch sử tranh chấp, kiện tụng: | |
|  | Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật/hoạt động vận hành: | |
| 6.2 | Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà thầu | |
|  | Phạm vi công việc tham gia thực hiện: | |
|  | Giá trị phần công việc tham gia thực hiện: | |
|  | Tiến độ, chất lượng thực hiện (3): | |
|  | Lịch sử tranh chấp, kiện tụng: | |
|  | Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật: | |

2. Dự án số 02: \_\_\_\_ *[ghi tên dự án]*

…

**Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư***[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]*

Ghi chú:

(1) Yêu cầu kê khai thông tin tại Mẫu này có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.

(2), (3) Nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh các thông tin đã kê khai và tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng như bản sao công chứng hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án), chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu)...

(\*) Nhà đầu tư phải kê khai trung thực thông tin theo yêu cầu; đồng thời, phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Sở KH&ĐT trong quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.