### Phụ lục 01: Mẫu báo giá chi phí

*(Đính kèm Công văn số /CNTT6 ngày /03/2025)*

1. Báo giá chi phí thuê dịch vụ CNTT 4 năm (chia làm 8 kỳ thanh toán trong thời gian thuê với chi phí đều nhau, thanh toán vào cuối kỳ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục dịch vụ | Đơn vịtính | Đơn giáchưa VAT (VND) | Khốilượng | Thành tiềnchưa VAT (VND) | Thành tiềnbao gồm VAT VND) | Ghi chú |
| 1 | Dịch vụ CNTT Cổng DVC và HTMCĐT NHNN[[1]](#footnote-1) | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  |  |
| 1.1 | Dịch vụ cung cấp Cổng DVC và HTMCĐT NHNN bao gồm: | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  |  |
|  | - Hệ thống Cổng DVC và MCĐT Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các VB quy định liên quan (Chi tiết Mục 3 Phụ lục 02) được cài đặt trên hạ tầng của NHNN[[2]](#footnote-2) . |  |  |  |  |  | Chi tiết Mục 3 Phụ lục 02 |
|  | - Có đủ các mẫu biểu, quy trình thực hiện,… cho các TTHC của NHNN trên HTMCĐT NHNN. |  |  |  |  |  | Danh sách các TTHC được công bố trên Cổng DVC Quốc gia |
|  | - Được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống bên ngoài theo quy định. |  |  |  |  |  | Chi tiết tại các yêu cầu YCKN04 và YCKN05 Mục 3.4 Phụ lục 02 |
| 1.2 | Thực hiện chuẩn hóa theo quy định và chuyển các DVCTT hiện tại sang NHNN hệ thống HTMCĐT, Cổng DVC mới | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  | Các DVC có số thứ tự từ 1 đến 38 trong danh mục cung cấp tại Mục 4 Phụ lục 03 |
| 1.3 | Thực hiện tích hợp với hệ thống hải quan một cửa và một số hệ thống nội bộ NHNN | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  | Chi tiết tại các yêu cầu từ YCKN01 đến YCKN03 Mục 3.4 Phụ lục 02 |
| 1.4 | Nâng cấp 47 TTHC về các lĩnh vực thanh tra giám sát ngân hàng, quản lý ngoại hối, hoạt động thanh toán lên DVC trực tuyến toàn trình | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  | Các DVC có số thứ tự từ 39 đến 85 trong danh mục cung cấp tại Mục 4 Phụ lục 03 |
| 2 | Dịch vụ quản trị, vận hành  | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Dịch vụ bảo trì  | Gói dịch vụ /năm |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Dịch vụ khác liên quan đến cung cấp dịch vụ: | Gói dịch vụ  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới (thực hiện 1 lần) | Gói dịch vụ |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Đào tạo quản trị và hướng dẫn sử dụng (thực hiện 1 lần) | Gói dịch vụ |  | 1 |  |  |  |

Ghi chú: Các khoản mục chi phí do nhà cung cấp tự xây dựng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí (hiện là Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024).

1. Báo giá chi phí mua sắm Cổng DVC và HTMCĐT NHNN

(Các nội dung ghi chú của NHNN đối với các hạng mục công việc giống như đã trình bày tại mẫu tại mục A)

| **STT** | **NỘI DUNG CHI PHÍ** | **ĐƠN VỊ** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THUẾ GTGT** | **GIÁ TRỊ SAU THUẾ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Chi phí mua sắm thiết bị** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | ***Phần mềm*** Cổng DVC và HTMCĐT (bảo hành 1 năm) | Hệ thống | *01* |  |  |  |
| **1.2** | ***Phần mềm bản quyền thương mại (4 năm) – nếu có[[3]](#footnote-3)*** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ………………………………… |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | *……………………………………….* |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ** | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| **III** | **Lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cài đặt cấu hình hệ thống trên hạ tầng máy chủ và lưu trữ của NHNN | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.2 | Cấu hình các mẫu biểu, quy trình thực hiện,… cho các TTHC của NHNN trên HTMCĐT NHNN | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.3 | Thực hiện tích hợp với các hệ thống bên ngoài theo quy định. | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.5 | Thực hiện tích hợp với hệ thống hải quan một cửa và một số hệ thống nội bộ NHNN | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.6 | Thực hiện chuyển các DVCTT hiện tại của NHNN sang hệ thống mới | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.7 | Nâng cấp 47 TTHC về các lĩnh vực thanh tra giám sát ngân hàng, quản lý ngoại hối, hoạt động thanh toán và hoạt động khác lên DVCTT toàn trình | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.8 | Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| 3.9 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | Gói dịch vụ | 01 |  |  |  |
| **IV** | **Chi phí bảo trì (03 năm)** | Gói dịch vụ/Năm | 03 |  |  |  |
| **V** | **Chi phí quản trị, vận hành (4 năm)** | Gói dịch vụ/Năm | 04 |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: *<các ghi chú liên quan như: ngày phát hành báo giá, thời hạn, cam kết nếu có,....>*

1. Đề nghị nhà cung cấp ghi chú rõ sản phẩm của nhà cung cấp có bao gồm ứng dụng trên thiết bị di động không? Trong trường hợp nhà cung cấp có 2 lựa chọn có hoặc không có ứng dụng trên thiết bị di động thì chênh lệch giá trị sau thuế cụ thể là bao nhiêu [↑](#footnote-ref-1)
2. Cài đặt tại trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng của NHNN. Máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows Server (hiện là Windows Server 2019), và Redhat Linux (hiện là Redhat Linux 8) và hệ thống tủ đĩa lưu trữ của NHNN. [↑](#footnote-ref-2)
3. Do nhà cung cấp tự điền thông tin [↑](#footnote-ref-3)