|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TYCẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: .............../CHKNB-KTCNMTV/v: Mời Báo giá | *Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023* |

**Kính gửi: Các Quý đơn vị, doanh nghiệp**

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện dự án: “Gia hạn cập nhật phần mềm Tường lửa và giám sát an ninh an toàn công nghệ thông tin tại nhà ga T1, T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Gia hạn cập nhật phần mềm Tường lửa và giám sát an ninh an toàn công nghệ thông tin tại nhà ga T1, T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024.

2. Nội dung chính của dự án/ hạng mục: Gia hạn cập nhật phần mềm Tường lửa và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm mục đích nâng cao khả năng giám sát, phòng chống, phát hiện sớm các nguy cơ tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống thông tin hàng không (AIS).

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá: *(Chi tiết xem biểu đính kèm)*

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00 ngày 26/10/2023

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Phòng Kỹ thuật Công nghệ & Môi trường – Cảng HKQT Nội Bài.

- Địa chỉ: Tầng 4. Nhà điều hành Cảng HKQT Nội Bài.

- Số điện thoại liên hệ: 0888680091

- Email: ktcnmt.han@acv.vn

Trân trọng thông báo.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* Lưu VT,KTCNMT(sonph)
 | **TL. GIÁM ĐỐC****TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG** |

**PHỤ LỤC**

MẪU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài**

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty \_\_\_\_\_\_\_\_\_ báo giá cho Dự án “Đầu tư hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ tập trung, thiết bị số hóa tài liệu và hệ thống bảo mật của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Nguồn gốc, xuất xứ  | Thời hạn bảo hành | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền(VND) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) =(7)x (9) |
| 1 | Dịch vụ cập nhật bản vá và hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm |  | CPAP-SG5600-NGTPCPSM-NGSM410CPSM-NGS10 |  |  | 01 | năm |  |  |
| 2 | Dịch vụ phòng chống tấn công nâng cao NGTP cho tường lửa 5600 chính Nhà ga T1 |  | CPAP-SG5600-NGTP |  |  | 01 | năm |  |  |
| 3 | Dịch vụ phòng chống tấn công nâng cao NGTP cho tường lửa 5600 dự phòng Nhà ga T1 |  | CPAP-SG5600-NGTP |  |  | 01 | năm |  |  |
| 4 | Dịch vụ phòng chống tấn công nâng cao NGTP cho tường lửa 5600 chính Nhà ga T2 |  | CPAP-SG5600-NGTP |  |  | 01 | năm |  |  |
| 5 | Dịch vụ phòng chống tấn công nâng cao NGTP cho tường lửa 5600 dự phòng Nhà ga T2 |  | CPAP-SG5600-NGTP |  |  | 01 | năm |  |  |
| 6 | Bản quyền Thiết bị ghi Log CheckPoint NGSM410 |  | CPSM-NGSM410 |  |  | 01 | năm |  |  |
| 7 | Dịch vụ cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật tường lửa CSDL Nhà ga T1, T2 |  | V2500 Database Firewall Virtual Appliance |  |  | 01 | năm |  |  |
| 8 | Dịch vụ cập nhật phần mềm quản trị tập trung hàng năm cho máy chủ quản trị VM150 |  | V150 Mgmt Server Virtual Appliance |  |  | 01 | năm |  |  |
| 9 | Bản quyền Symantec Endpoint Protection |  | SEP-SUB-100-499 |  |  | 400 | Bản |  |  |
| 10 | Dịch vụ giám sát; Hỗ trợ kỹ thuật 24x7 |  |  |  |  | 01 | năm |  |  |
| ... | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuế GTGT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ................................................................

Các điều kiện thương mại:

1. Hình thức hợp đồng: *[trọn gói hoặc theo đơn giá cố định].*
2. Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ: trong vòng \_\_\_\_\_ ngày.
3. Điều kiện thanh toán / tạm ứng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Địa điểm giao hàng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: \_\_\_\_\_ ngày kể từ ngày \_\_/\_\_/\_\_\_.
6. Các yêu cầu khác (nếu có): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Đại diện Công ty**

 *[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

*(\*) Ghi chú: Các đơn vị có thể chỉnh sửa mẫu biểu Báo giá nêu trên cho phù hợp với tính chất của dự án, hạng mục, gói thầu hàng hóa/ dịch vụ.*