|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TYCẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH**Số:……./TB-CHKQTCR | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Cam Ranh, ngày tháng năm 2024* |

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ**

V/v: **Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh**

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

**1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:**

* + Chất lượng: Vật tư bảo dưỡng phải mới 100%, chưa qua sử dụng;
	+ Xuất xứ: Yêu cầu vật tư cung cấp có xuất xứ rõ ràng.
	+ Có giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các các loại nhớt (xuất xứ trong nước) và CO/CQ bản sao công ty đối với các loại vật tư nhập khẩu.
	+ Yêu cầu bảo dưỡng: Các vật tư bảo dưỡng thay thế phải đảm bảo yêu cầu đúng kỹ thuật, đúng chủng loại, tương thích với 03 xe cứu hỏa nêu trên.
	+ Yêu cầu khác:

+ Công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư/phụ tùng phải đảm bảo chất lượng và các xe hoạt động ổn định.

+ Nhân sự thực hiện công việc có chứng chỉ thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa của hãng sản xuất xe cứu hỏa (hãng Rosenbauer hoặc Titan) do hãng sản xuất đào tạo và cấp chứng chỉ.

* + Yêu cầu bảo hành:

+ Đối với đợt 1 (Bảo dưỡng 6 tháng đầu năm 2024): Bảo hành 6 tháng cho các hàng hóa/vật tư và phần công việc thực hiện kể từ ngày 2 Bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng (hoàn thành khối lượng thực hiện đợt 1).

+ Đối với đợt 2 (Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2024): Bảo hành 6 tháng cho các hàng hóa/vật tư và phần công việc thực hiện kể từ ngày 2 Bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng (hoàn thành khối lượng thực hiện đợt 2).

-Quy mô vật tư/dịch vụ cung cấp: Theo bảng số 01 đính kèm.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với đợt 1: (Bảo dưỡng 6 tháng đầu năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý II/2024).

+ Đối với đợt 2 (Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý IV/2024).

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói hạng mục Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí giao hàng, chi phí thực hiện công việc và các chi phí liên quan khác để thực hiện).

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán:

+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

+Phương thức thanh toán: Thỏa thuận khi thương thảo Hợp đồng.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền.

**2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá**

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 05 tháng 06 năm 2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**3. Thông tin liên hệ:**

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

- Người liên hệ: Trần Văn Kiên – Phòng Kỹ thuật hạ tầng

- SĐT: 089 838 3388

**4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:**

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Đơn vị cung cấp;- Lưu VT, PKTHT (P,02b).- Đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào hàng, Bảng quy mô và giá chào |  **GIÁM ĐỐC** |

**BẢNG SỐ 1: QUY MÔ VẬT TƯ/DỊCH VỤ CUNG CẤP**

*(Kèm thông báo mời chào giá số........../TB-CHKQTCR ngày......tháng.....năm 2024)*

**A. QUY MÔ VẬT TƯ/DỊCH VỤ CUNG CẤP:**

|  |
| --- |
| **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG 3 XE CỨU HỎA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (CẤP BẢO DƯỠNG 6 THÁNG)** |
| **Stt** | **Vật tư bảo dưỡng/ Nội dung thực hiện** | **Quy cách** | **Đvt** | **Số lượng** |
| **I.1** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA ROSENBAUER (CXR-121.01):** |
| 1 | Dầu nhờn CRB Turbomax | Castrol 15W40 API CI4 hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 3 |
| 2 | Lọc nhớt  | CATERPILAR 1R-1808 (1R0716) hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 3 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 5 |
| **I.2** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA** **ROSENBAUER (CXR-121.02):** |
| 1 | Dầu nhờn CRB Turbomax | Castrol 15W40 API CI4 hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 3 |
| 2 | Lọc nhớt  | CATERPILAR 1R-1808 (1R0716) hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 4 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 5 |
| **I.3** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA TITAN CXR-121.03 (79H-6164):** |
| 1 | Dầu nhờn CRB Turbomax | Castrol 15W40 API CI4 hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 2 |
| 2 | Dầu nhờn Transmax (dùng cho nhớt hộp bánh răng) | Castrol Axle 80W90  | Xô(18 lít/xô) | 1 |
| 3 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 5 |
| 4 | Lọc nhớt  | Detroit B96 (P551670) hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 5 | Lọc gió động cơ | 127308 Donaldson hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 6 | Dây curoa | A62 | Cái | 3 |
| 7 | Dây curoa | FM29 | Cái | 2 |
| **II** | **CÔNG DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG** |
| 1 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa ROSENBAUER (CXR-121.01), (thời gian thực hiện: 02 ngày) | Công dịch vụ bảo dưỡng, đã bao gồm: Công thực hiện bảo dưỡng, thay thế vật tư bảo dưỡng vào thời điểm không có hoạt động bay (ban đêm 22h – 07h sáng hôm sau) và các chi phí liên quan khác để thực hiện bảo dưỡng. | Xe/ gói | 1 |
| 2 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa ROSENBAUER (CXR-121.02), (thời gian thực hiện: 02 ngày) | Xe/ gói | 1 |
| 3 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa TITAN BKS: CXR-121.03 (79H-6164), (thời gian thực hiện: 02 ngày) | Xe/ gói | 1 |
| **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG 3 XE CỨU HỎA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 (CẤP BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 24 THÁNG)** |
| **Stt** | **Vật tư bảo dưỡng/ Nội dung thực hiện** | **Quy cách** | **Đvt** | **Số lượng** |
| **I.1** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA ROSENBAUER (CXR-121.01)** |
| 1 | Nhớt động cơ chính | Castrol CRB Turbomax 15W40 API CI4 (hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 3 |
| 2 | Lọc nhớt  | CATERPILAR 1R-1808 (1R0716) hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 3 | Lọc nhiên liệu tinh (lọc dầu) | CATERPILAR 1R-0749 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 4 | Lọc nhiên liệu thô  | PARKER (Donalson P550747) hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 5 | Lọc dầu hộp số | Donaldson P165569 (P170949) | Cái | 1 |
| 6 | Lọc tách nước khí nén | Wabco hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 7 | Dầu nhờn động cơ (nhớt dùng cho hộp số chính, nhớt bộ chia) | Shell Rimula R3 10W | Lít | 76 |
| 8 | Dầu nhờn Transmax | Castrol Axle 80W90 | Xô(18 lít/xô) | 4 |
| 9 | Nước làm mát | PREMIX, Caterpilla | Xô(18 lít/xô) | 4 |
| 10 | Dầu trợ lực hệ thống lái  | Castrol ATF Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle | Lít | 48 |
| 11 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 10 |
| 12 | Nhớt bơm mồi | Castrol Transmax Agri Transp80W hoặc tương đương | Lít | 9 |
| **I.2** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA ROSENBAUER (CXR-121.02)** |
| 1 | Nhớt động cơ chính | Castrol CRB Turbomax 15W40 API CI4 (hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 3 |
| 2 | Lọc nhớt  | CATERPILAR 1R-1808 (1R0716) hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 3 | Lọc nhiên liệu tinh (lọc dầu) | CATERPILAR 1R-0749 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 4 | Lọc nhiên liệu thô  | PARKER (Donalson P550747) hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 5 | Lọc dầu hộp số | Donaldson P165569 (P170949) | Cái | 1 |
| 6 | Lọc tách nước khí nén | Wabco hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 7 | Dầu nhờn động cơ (Nhớt dùng cho hộp số chính, nhớt bộ chia) | Shell Rimula R3 10W | Lít | 76 |
| 8 | Dầu nhờn Transmax | Castrol Axle 80W90 | Xô(18 lít/xô) | 4 |
| 9 | Nước làm mát  | PREMIX, Caterpillar  | Xô(18 lít/xô) | 4 |
| 10 | Dầu trợ lực hệ thống lái  | Castrol ATF Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle | Lít | 48 |
| 11 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 10 |
| 12 | Nhớt bơm mồi  | Castrol Transmax Agri Transp80W hoặc tương đương | Lít | 9 |
| **I.3** | **VẬT TƯ BẢO DƯỠNG XE CỨU HỎA TITAN CXR-121.03 (79H-6164)** |
| 1 | Nhớt động cơ chính | Castrol CRB Turbomax 15W40 API CI4 (hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 2 |
| 2 | Lọc nhớt  | Detroit B96 (P551670)  | Cái | 1 |
| 3 | Lọc nhiên liệu tinh  | Detroit BF8510 (P551808) (FF5026) hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 4 | Lọc nhiên liệu thô  | PARKER (Donalson P550747) hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 5 | Lọc thủy lực  | Donalson P550223 | Cái | 1 |
| 6 | Nhớt hộp số tự động  | Castrol ATF Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle | Lít | 36 |
| 7 | Mỡ bôi trơn  | Castrol mỡ Spheerol hoặc tương đương | Kg | 10 |
| 8 | Dầu thủy lực  | Castrol AWS 68  | Xô(18 lít/xô) | 7 |
| 9 | Dầu nhờn Transmax (Nhớt cầu trước, cầu sau và hộp truyền động bơm nước) | Castrol Axle 80W90 hoặc tương đương | Xô(18 lít/xô) | 4 |
| 10 | Lọc gió máy nén khí | Part nr. 4534-Genuine Pai/ PA2256, 5396-10069E/ 100696E | Cái | 1 |
| 11 | Bộ tách lọc khí nén | Bendix | Cái | 1 |
| **II** | **CÔNG DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG 3 XE CỨU HỎA NÊU TRÊN:** |  |
| 1 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa ROSENBAUER (CXR-121.01), (thời gian thực hiện: 03 ngày) | Công dịch vụ bảo dưỡng, đã bao gồm: Công thực hiện bảo dưỡng, thay thế vật tư bảo dưỡng vào thời điểm không có hoạt động bay (ban đêm 22h – 07h sáng hôm sau) và các chi phí liên quan khác để thực hiện bảo dưỡng. | Xe/ gói | 1 |
| 2 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa ROSENBAUER (CXR-121.02), (thời gian thực hiện: 03 ngày) | Xe/ gói | 1 |
| 3 | Công dịch vụ bảo dưỡng xe cứu hỏa TITAN BKS: CXR-121.03 (79H-6164), (thời gian thực hiện: 03 ngày) | Xe/ gói | 1 |

**B. DANH MỤC NỘI DUNG BẢO DƯỠNG/CHECKLIST:**

| **TT*****No*** | **NỘI DUNG BẢO DƯỠNG** ***MAINTENANCE TASKS*** | **CHU KỲ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ*****MAINTENANCE LEVEL*** |
| --- | --- | --- |
| **6 THÁNG** ***6 MONTHS*** | **24 THÁNG** ***24 MONTHS*** |
|  | **Động cơ và nền xe / *Engine and vehicle***  |
|  | Kiểm tra các đường khí nén/ *compressed air lines* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra rò rỉ chất lỏng, dầu, nước làm mát/ *for obvious oil, coolant and fluid leaks* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng gầm xe/*vehicle underside for obvious damage* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra các vị trí kết nối của khung xe/ *the tightening torque of the chassis* | I |  | I |  |
|  |  Kiểm tra tình trạng bulong ghép khung xe/ *the screw connection of the chassis*  | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn cảnh báo, làm việc/ *Lighting, warning lights* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra mô tơ gạt nước kính chắn gió và chổi gạt nước/ *Condition of and damage to wind shield washer and wipers and windscreen washer* nozzles | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra mực chất lỏng rửa kính/ *Level of windshield washing agent fluid. Top up if required* | I |  | I |  |
|  | Kiể tra tình trạng an toàn của các cửa/ *Condition and safety of the doors* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra rò rỉ dầu tại những bánh răng hành tinh/ *Planetary gears for oil leakage* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra các ống phanh và các xy lanh phanh/ *Brake hoses and braking cylinder for damage* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra trống phanh và má phanh/*inspect the brake drum and brake pads* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra lốp xe/ *Tyres for damage* | I |  | I |  |
|  | Những vết phồng trên lốp và áp suất đúng của lốp/*Tyres are inflated to correct pressure* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng an toàn bình ắc qui, dây điện, vỏ bình ăc qui/*Batteries, battery cable and battery cover are in a safe condition* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra mức dầu trợ lực lái /*The oil level in the power- assisted steering container* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ/*Engine oil level* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng lỏng các kêt nối, rò rỉ và cặn bẩn của động cơ/*Engine for deposits, leaks and loose connections* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra hệ thống khí xả/*Exhaust system* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra bộ lọc tách nước nhiên liệu, xả nếu có nước/*Fuel filter/ water separator and drain water, if present* | I&D |  | I&D |  |
|  | Kiểm tra sự đổi màu của đáy lọc tách nước/*The sight bowl of the fuel filter/ water separator for discolourations* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra bụi bẩn, đóng cặn, rò rỉ bên ngoài của két giải nhiệt và két làm mát/*Exterior of the radiator and the intercooler for leaks and deposits of dirt. Remove dirt.* | I&C |  | I&C |  |
|  | Kiểm tra hư hỏng và bụi bẩn, đóng cặn của đường ống hút két giải nhiệt và két làm mát/*Radiator and intercooler suction pipe for damage and/or deposits of dirt* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng an toàn của nắp thùng nhiên liệu/*Fuel tank cap for safe condition* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra chỉ số báo bụi bẩn trên lọc gió/*Dust indicator at the air filter housing* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng của quạt sưởi và quạt lạnh/*The heating and/or air – conditioning fan* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra chức năng camera và âm thanh cảnh báo khi lùi xe/*The functionality of the reversing alarm and reversing camera* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra tình trạng hoại động của máy lạnh sau ít nhất 10 phút hoạt động/*Operate the air conditioning for at least 10 minutes and check it* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra dây cuaroa động cơ/*Engine’s V - belt* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra máy phát điện và bình ắc qui/*Alternator and battery* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra dầu hộp số/*Gearbox oil level* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra hệ thống treo/*inspect the suspension* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra dầu cầu/*The fluid level of the axle* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra bộ bôi trơn trung tâm của cầu xe/*The central lubrication of the axle* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra lực siết các bulong bánh xe và mâm xe/*Tightening torque of the wheel and rim nuts* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra bộ xả hơi/*Air drier* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra độ rơ hệ thống lái, dẫn động, các-đăng, các rô-tuyn lái/*Inspect the steering system, cardan, tie rod* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra mức dầu lái trong bình chứa/*The oil level in the power – assisted steering container* | I |  | I |  |
|  | Xả đáy bình chứa khí nén/*Drain compressed air reservoir tank* | D |  | D |  |
|  |  Kiểm tra kết nối của các đường ống dầu thủy lực/*Hydraulic hose lines and connectors* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra lớp phủ chống rỉ sét dưới gầm và khoang/*The underseal and cavity coating* | I |  | I |  |
|  | Kiểm tra sự gắn chặt và chức năng hoạt động của các phuộc nhún/ *The gas struts for tight fit and proper function*  | I |  | I |  |
|  | Bơm mỡ các chốt của hệ thống lái/*Lubricate steering knuckle pin* | L |  | L |  |
|  | Bôi trơn thanh ray và các trục cardan/*Lubricate power train, cardan shafts* | L |  | L |  |
|  | Thay nhớt động cơ và lọc nhớt động cơ/*Change engine oil and filter* | R |  | R |  |
|  | Thay lọc thông hơi động cơ (nếu có)/*Replace engine crankcase ventilation filter (if any)* | I |  | R |  |
|  | Thay lọc khí máy nén (nếu có)/*Replace air dryer desiccant cartridge (if any)* | I |  | I/R |  |
|  | Thay lọc nhiên liệu/*Replace fuel filter* | I |  | R |  |
|  | Thay bộ lọc tách nước/*Replace fuel/water separator element* | R |  | R |  |
|  | Thay lọc gió/*Replace air filter (thay khi có dấu hiệu hư hỏng)* | I |  | I/R |  |
|  | *Thay dầu hộp số/Replace transmission oil* | I |  | R |  |
|  | Thay dầu cầu/*Replace axle oils* | I |  | R |  |
|  | Thay dầu lái(nếu có)/*Replace power steering fluid (if any)* | I |  | R |  |
|  | Thay nước làm mát/*Replace coolant*  | I |  | R |  |
|  | Thay chổi gạt nước/Renew windshield wiper (thay khi hỏng) | I |  | I/R |  |
|  | Cuaroa/ V – belt | I |  | I |  |
|  | Thay lọc dầu lái (nếu có)/ *replace steering fluid filter after five years (if any)* | I |  | R |  |
|  | **Các bộ phận chuyên dùng và hệ thống công tác đặc chủng/specialized working system** |
|  | * Kiểm tra guồng bơm/ *pump*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra bơm chân không/ vacuum *pump*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra máy nén khí/ *air compressor*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hộp truyền động bơm/ *gearbox pump*
 | I |  | I |  |
|  | * Nhớt hộp truyền động bơm (nếu có)/ *oil gearbox (if any)*
 | I |  | R |  |
|  | * Nhớt bơm mồi (nếu có)/ *priming pump if any)*
 | I |  | R |  |
|  | * Kiểm tra van một chiều bơm mồi/*valve plates*
 | I |  | I |  |
|  | * Dây cuaroa bơm mồi (thay khi có dấu hiệu hư hỏng)/ *belt*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra trục truyền động bơm/ *propeller shaft*
 | I |  | I |  |
|  | * Lọc tách nước khối van hơi/ *pneumatic service*
 | C |  | C |  |
|  | * Bồn chứa nước/ *water tank (xả, súc rửa sau ít nhất 1 năm)*
 | I |  | D |  |
|  | * Bồn chứa foam/ *foam tank (xả, súc rửa sau ít nhất 2 năm)*
 | I |  | D |  |
|  | * Bồn chứa bột/ *powder tank*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra các đường ống nước, ống foam/ *pipes of water, foam*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống van tay, van điện đóng mở đường ống/ *valves*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống van chia tỷ lệ foam/ *foam scale system*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra các đường ống dẫn hơi*/ pipes of pneumatic*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra các đầu ống kết nối với bên ngoài/ *couplings*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hộ thống công tắc điều khiển/ *Control switches*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống các đồng hồ, phao chỉ báo/ *Level & gauge*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống rơ-le, cầu chì, các nút khẩn cấp, hệ thống dây điện/ *Level & gauge, relays, fuses, emergency stop switch, electric wires*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra các vòi phun trên nóc, trước cabin, hai bên hông/ *nozzles*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống phun nước/ *water spray system*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống trộn foam/ *mixed foam system*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống phun bột*/ powder spray system*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra Áp suất phun nước/ *water pressure*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra Áp suất của hệ thống bột/ *powder pressure*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra hệ thống cài PTO/ *power take off*
 | I |  | I |  |
| 1. h
 | * Kiểm tra hệ thống báo động/ *alarm system*
 | I |  | I |  |
|  | * Tình trạng an toàn các cửa khoang/ *platform doors*
 | I |  | I |  |
|  | * Kiểm tra vận hành các máy phụ trợ đi kèm theo xe/ *sub tools, sub machines*
 | I |  | I |  |
|  | **Các thiết bị an toàn/ *Safety equipment*** |
|  | * Công tắc khẩn cấp (nếu có)/ *Emergency switch (if any)*
 | I |  | I |  |
|  | * Đèn quay/ *Beacon light*
 | I |  | I |  |
|  | * Chèn (nếu có)/ *Chocks (if any)*
 | I |  | I |  |
|  | * Bình cứu hỏa/ *Extinguisher*
 | I |  | I |  |

**Giải thích/ *Explain***:

* I (*Inspection*): Kiểm tra nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế *(repair or replace if found damage.*
* I\* (*Release for inspection*): Tháo, kiểm tra nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế *(repair or replace if found damage.*
* D (*Drain*): Xả cặn
* R (*Replace*): Thay mới
* L (*Lubrication*): Kiểm tra, bôi trơn hoặc bơm mỡ
* C (*Clean*): Kiểm tra, làm sạch nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế

**BIỂU MẪU 01: ĐƠN CHÀO HÀNG**

*(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2024)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN CHÀO HÀNG**

 **Kính gửi:** Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục “Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”, Chúng tôi, **(***Ghi tên công ty*), cam kết thực hiện hạng mục theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau:

**1. Nội dung chào giá:** (*thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02*)

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT theo quy định và các chi phí liên quan khác để thực hiện.

**2. Quy mô cung cấp:** (*nêu quy mô vật tư cung cấp theo yêu cầu tại bảng số 01 và biểu mẫu 02 kèm theo thông báo mời chào giá*)

**3. Vật tư cung cấp:**

- Vật tư cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng

- Yêu cầu bảo dưỡng: Các vật tư bảo dưỡng thay thế phải đảm bảo yêu cầu đúng kỹ thuật, đúng chủng loại, tương thích với 03 xe cứu hỏa nêu trên.

- Yêu cầu khác: Công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư/phụ tùng phải đảm bảo chất lượng và các xe hoạt động ổn định

- Xuất xứ chủng loại: *(Nêu cụ thể chủng loại và xuất xứ của vật tư cung cấp)*

- Bảo hành: (*Nêu cụ thể thời gian bảo hành (nếu có). Trường hợp không có bảo hành thì ghi không áp dụng*)

**4. Nội dung khác liên quan:**

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Có giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các các loại nhớt (xuất xứ trong nước) và CO/CQ bản sao công ty đối với các loại vật tư nhập khẩu.

**5. Thời gian thực hiện:**

- Đối với đợt 1: (Bảo dưỡng 6 tháng đầu năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý II/2024).

- Đối với đợt 2 (Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý IV/2024).

**6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá:** ...... ngày kể từ ngày ..... tháng …. năm 2024 (*ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày*)

**7. Hình thức thanh toán:** Chuyển khoản

**8. Phương thức thanh toán:** Thỏa thuận khi thương thảo Hợp đồng.

**9. Địa chỉ liên hệ:**

Tên công ty: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

*........., ngày ….. tháng ….. năm 2024*

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP**

*(Ký tên và đóng dấu)*

**BIỂU MẪU 02: BẢNG QUY MÔ VÀ GIÁ CHÀO**

*(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2024)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢNG QUY MÔ VÀ GIÁ CHÀO**

(Hạng mục: Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG HÓA/DỊCH VỤ** | **MÃ VẬT TƯ** | **XUẤT XỨ** | **NĂM SẢN XUẤT** | **ĐVT** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** | **%****VAT** | **TIỀN THUẾ** | **TỔNG TIỀN** |
| 1 | ............ | ........ | ......... | ......... | ......... | ........... | .......... | ........... | ......... | ........... | ........... |
| 2 | ............ | ........ | ......... | ......... | ......... | ........... | .......... | ........... | ......... | ........... | ........... |
| .... | ............ | ........ | ......... | ......... | ......... | ........... | .......... | ........... | ......... | ........... | ........... |
| **TỔNG CỘNG**  | ............ |
| **THUẾ VAT (theo quy định)** | ............ |
| **TỔNG CỘNG SAU THUẾ** | ............ |
| *Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí liên quan khác để thực hiện)* |

*........., ngày ….. tháng ….. năm 2024*

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP**

*(Ký tên và đóng dấu)*