|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ XÂY DỰNGSố: 2333/BXD-KTXD V/v Chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL.05 và XL.06 - Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018* |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 7 – Bộ GTVT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 815/BQLDA7-KTKH ngày 09/5/2018 của Ban quản lý dự án 7 – Bộ GTVT đề nghị thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL.05 và XL.06 - Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL.05 và XL.06 - Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng xác định và thông báo tại lần lượt tại các văn bản số 1077/VKT/TTTT và số 1075/VKT/TTTT ngày 22/5/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng được xác định phù hợp với sự biến động giá vật liệu, nhân công và máy thi công trên thị trường xây dựng tại khu vực của các gói thầu này.

2. Bộ Xây dựng thống nhất chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL.05 và XL.06 - Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên như Ban quản lý dự án 7 đề nghị tại văn bản số 815/BQLDA7-KTKH (chi tiết như các Phụ lục kèm theo văn bản này). Các chỉ số giá xây dựng này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng của các gói thầu XL.05 và XL.06 - Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên.

Ban quản lý dự án 7 – Bộ GTVT căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **KT. BỘ TRƯỞNG** |
| ***Nơi nhận:*** |  | **THỨ TRƯỞNG** |
| - Như trên;  - Lưu: VT, Cục KTXD(T06). |  | (đã ký)      **Bùi Phạm Khánh** |

**PHỤ LỤC 1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CHO GÓI XL.05**

*(Kèm theo văn bản số 2333/BXD-KTXD ngày 18 tháng 9 năm 2018)*

Thời điểm gốc: tháng 5 năm 2014 = 100%

Đơn vị tính: %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời điểm tính toán** | **Chỉ số giá**  **nhân công** | **Chỉ số giá**  **nhiên liệu** | **Chỉ số giá**  **nhựa đường** | **Chỉ số giá**  **thép** | **Chỉ số giá**  **cát** | **Chỉ số giá**  **đá** | **Chỉ số giá**  **máy thi công** | **Chỉ số giá**  **xi măng** |
| 1 | Tháng 6/2014 | 100 | 100 | 98.869 | 97.681 | 102.426 | 100.908 | 99.985 | 101.517 |
| 2 | Tháng 7/2014 | 100 | 100.654 | 98.869 | 98.587 | 101.251 | 101.052 | 99.985 | 101.464 |
| 3 | Tháng 8/2014 | 100 | 97.317 | 98.869 | 97.337 | 100.824 | 102.146 | 99.017 | 101.464 |
| 4 | Tháng 9/2014 | 100 | 94.897 | 98.869 | 97.310 | 101.412 | 102.146 | 97.972 | 99.386 |
| 5 | Tháng 10/2014 | 100 | 90.572 | 103.667 | 97.092 | 101.412 | 101.052 | 95.997 | 100.061 |
| 6 | Tháng 11/2014 | 100 | 85.364 | 103.667 | 96.875 | 101.808 | 101.445 | 94.353 | 100.061 |
| 7 | Tháng 12/2014 | 100 | 85.364 | 103.667 | 96.784 | 101.808 | 101.359 | 94.353 | 100.061 |
| 8 | Tháng 01/2015 | 100 | 64.937 | 102.536 | 96.286 | 102.869 | 101.538 | 87.684 | 99.553 |
| 9 | Tháng 02/2015 | 100 | 64.937 | 101.980 | 93.053 | 101.946 | 100.458 | 87.684 | 99.401 |
| 10 | Tháng 3/2015 | 100 | 69.713 | 101.980 | 89.620 | 101.839 | 100.858 | 88.983 | 98.620 |
| 11 | Tháng 4/2015 | 100 | 69.713 | 100.848 | 89.792 | 101.839 | 103.755 | 88.983 | 98.438 |
| 12 | Tháng 5/2015 | 101.251 | 77.074 | 100.848 | 89.601 | 102.190 | 104.614 | 88.914 | 98.248 |
| 13 | Tháng 6/2015 | 101.251 | 76.819 | 99.604 | 92.011 | 103.128 | 104.785 | 88.330 | 98.301 |

**PHỤ LỤC 2: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CHO GÓI XL.06**

*(Kèm theo văn bản số 2333/BXD-KTXD ngày 18 tháng 9 năm 2018)*

Thời điểm gốc: tháng 7 năm 2014 = 100%

Đơn vị tính: %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời điểm tính toán** | **Chỉ số giá**  **nhân công** | **Chỉ số giá**  **nhiên liệu** | **Chỉ số giá**  **nhựa đường** | **Chỉ số giá**  **thép** | **Chỉ số giá**  **cát** | **Chỉ số giá**  **đá** | **Chỉ số giá**  **máy thi công** | **Chỉ số giá**  **xi măng** |
| 1 | Tháng 9/2014 | 100 | 95.693 | 100 | 100.147 | 104.655 | 100 | 100 | 102.321 |
| 2 | Tháng 10/2014 | 100 | 86.734 | 102.462 | 92.129 | 111.878 | 103.198 | 100 | 102.321 |
| 3 | Tháng 11/2014 | 100 | 81.886 | 102.462 | 107.011 | 105.213 | 103.198 | 100 | 102.321 |
| 4 | Tháng 12/2014 | 100 | 74.522 | 102.462 | 100.147 | 113.954 | 101.201 | 100 | 103.487 |
| 5 | Tháng 01/2015 | 100 | 66.953 | 101.365 | 96.230 | 118.386 | 101.201 | 100 | 103.487 |
| 6 | Tháng 02/2015 | 100 | 66.953 | 100.821 | 96.230 | 118.386 | 101.201 | 100 | 103.487 |
| 7 | Tháng 3/2015 | 100 | 71.809 | 100.821 | 87.979 | 118.386 | 102.999 | 100 | 104.653 |
| 8 | Tháng 4/2015 | 100 | 66.953 | 101.365 | 88.593 | 118.386 | 104.400 | 100 | 104.653 |
| 9 | Tháng 5/2015 | 100 | 74.634 | 100.821 | 82.957 | 115.282 | 104.694 | 100 | 104.653 |
| 10 | Tháng 6/2015 | 100 | 76.039 | 97.199 | 82.957 | 119.937 | 104.694 | 100 | 104.653 |