NÔI DUNG

[**1.** **Các gói cước cơ bản** 3](#_Toc365552540)

[**1.1** **Thuê bao trả sau Vinaphone** 3](#_Toc365552541)

[**1.2** **Mobile Broadband trả sau (USB 3G)** 9](#_Toc365552542)

[**1.3** **Gói ezMax** 12](#_Toc365552543)

[**1.4** **Mobile Broadband trả sau EZ10** 14](#_Toc365552544)

[**1.5** **Mobile VNN Basic** 14](#_Toc365552545)

[**1.6** **Mobile VNN Family** 14](#_Toc365552546)

[**1.7** **Mobile VNN Pro** 15](#_Toc365552547)

[**1.8** **Goi Iphone trả sau Itouch** 15](#_Toc365552548)

[**1.9** **Gói doanh nghiệp VIP250/ VIP350** 19](#_Toc365552549)

[**1.10** **Gói Blackberry** 22](#_Toc365552550)

[**2.** **Các gói cước cộng thêm** 25](#_Toc365552551)

[**2.1** **Tính năng sử dụng Internet không giới hạn (EZU)** 25](#_Toc365552552)

[**2.2** **Gói cước đồng nghiệp/gia đình** 26](#_Toc365552553)

[**2.3** **Talk 24** 27](#_Toc365552554)

[**2.4** **VNPT trò chuyện thoải mái** 29](#_Toc365552555)

[**2.5** **Thỏa sức Alô** 29](#_Toc365552556)

[**2.6** **Mobile Internet có giới hạn** 34](#_Toc365552557)

[**2.7** **Mobile Internet không giới hạn** 36](#_Toc365552558)

[**2.8** **Gói MI doanh nghiệp** 38](#_Toc365552559)

[**2.9** **KM DATA cua LUMIA 920** 38](#_Toc365552560)

[**2.10** **KM VOICE cua LUMIA 920** 38](#_Toc365552561)

[**2.11** **Gói M100 của KM VNPT5G** 38](#_Toc365552562)

[**2.12** **Gói M135 của KM VNPT5g** 38](#_Toc365552563)

[**2.13** **Gói M50 của KM VNPT5G 12 tháng** 38](#_Toc365552564)

[**2.14** **Gói MAX YTE 3** 38](#_Toc365552565)

[**2.15** **Goi Opera Mini** 38](#_Toc365552566)

[**2.16** **Goi Báo Tuổi Trẻ** 38](#_Toc365552567)

[**2.17** **Mobile Internet U30** 38](#_Toc365552568)

[**2.18** **Goi X10 cho thue bao MAX, MAXS, MAX70** 38](#_Toc365552569)

[**2.19** **Nokia combo** 39](#_Toc365552570)

[**2.20** **Nokia chat** 39](#_Toc365552571)

[**2.21** **Nokia email** 39](#_Toc365552572)

[**2.22** **KM Nokia E6** 39](#_Toc365552573)

[**2.23** **Goi KM GALAXY Y** 39](#_Toc365552574)

[**2.24** **Goi tich hop MAX 100** 39](#_Toc365552575)

[**2.25** **Goi tich hop MAX200** 39](#_Toc365552576)

[**2.26** **Gói cước phóng viên - nhà báo** 39](#_Toc365552577)

[**2.27** **Gói taxi Mai Linh** 39](#_Toc365552578)

[**2.28** **Gói kèm EZCOM kèm Ipad** 39](#_Toc365552579)

[**2.29** **Gói cước EZCOM kèm USB** 39](#_Toc365552580)

[**2.30** **MB\_EZMAX1 (EZMAX doanh nghiệp Fomosa HTH )** 40](#_Toc365552581)

[**2.31** **MB\_EZMAX2 (EZMAX doanh nghiệp Fomosa HTH )** 40](#_Toc365552582)

[**2.32** **Goi EzMAX 3GB cho VP Bank** 40](#_Toc365552583)

1. **Các gói cước cơ bản**
2. **Thuê bao trả sau Vinaphone**
3. **Dịch vụ**

Thoại và SMS

1. **Bảng giá/khuyến mại**
   * 1. **Cước thuê bao và hòa mạng**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dịch vụ** | **Giá cước (đã bao gồm VAT)** |
| Cước hoà mạng | **35.000 đ/máy/lần** |
| **Cước phí Simcard** (Áp dụng chung cho tất cả các loại SIM (64K, 128K, micro SIM, nano SIM…), bao gồm SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới và SIM thay thế (do chuyển đổi, mất, hỏng…)  Trong trường hợp chuyển từ thuê bao trả trước sang trả sau thì không mất tiền SIM | **25.000đ** |
| Cước thuê bao tháng | **49.000 đ/máy/tháng** |

* + 1. **Bảng giá thoại**

*Gọi trong nước (chưa bao gồm VAT)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạng/dịch vụ** | **Đầu số** | **Phương thức tính cước (60+60, 6+1, tính theo sự kiện hoặc miễn phí** | **Có phân biệt giờ bận hay rỗi** | **Số giây tối thiểu để tính cước** | **Chú ý** |
| Nội mạng | 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129, | 6+1 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ | 1 |  |
| Mạng di động khác | 0120,0121,0126,0128, 090, 093 (Mobi)  0162-9, 098, 097, 096 (Viettel)  01862-9, 092, 0188(VNM),  0199, 0993-7 (Gtel),  095 (Sphone) | 6+1 | Không | 1 |  |
| Số cố định các tỉnh | Các đầu số nội mạng VNPT bao gồm (mã tỉnh)+ 101, 110, 116, 117, 118, 3, 8 | 6+1 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ | 1 |  |
| ~~Mã tỉnh+ 12xx, 141~~ | ~~30+30~~ |  | ~~30~~ | **~~Đã bỏ??~~** |
| Các đầu số liên mạng (FPT, VTC..) như 2, 6… | 6+1 | Không | 1 |  |
| Mã tỉnh+ 106x | 60+60 | không | 1 |  |
| Có một số máy đặc biệt | Miễn cước | không | 1 | Chỉ có vài tỉnh có như HN, HCM |
| 0528011444 | Event based | Không | 1 | ? |
| 0880111999 | Event based | Không | 10 | ? |
| Các số dịch vụ như 108x… | 60+60 | Không | 1 |  |
| IP Centrex | 01028 | 6+1 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ | 1 |  |
| Datawap | 0172999 | 60+60 | Chưa rõ ?? |  | Bảng cước cho số này chồng lần về mặt thời gian. Số này liệu còn sử dụng ? |
| VSAT BD | 09922, 09924, 09926 | 6+1 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ |  |  |
| VSAT TB | 09923, 09925, 09927 | ~~6+1~~  60+60 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ |  | ? |
| Các dịch vụ khác | 100117, 116, 117, 118 | 6+1 | ~~Có . Từ 2300 đến 5h5959 là giờ rỗi. Từ 6h đến 22h5959 là giờ bận~~ |  |  |
| ~~12xx, 141~~ | ~~30+30~~ | ~~Không~~ |  | ~~Bỏ không dùng?~~ |
| 15xx, 1900xx, 661-5, 91xx, 9234, 9292, 9488, 9889, 999, | 60+60 | Không |  |  |
| 942, 943 | 6+1 | Không |  |  |
| Chăm sóc khách hàng Viettel | 106x | 60+60 | Không |  |  |
| VTC | 1090, 1091, 1099 | 60+60 | Không |  |  |

**Chi tiết trong bảng sau**

****

****

*Gọi quốc tế (chưa bao gồm VAT)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cách gọi** | **Đầu số** | **Phương thức tính cước (60+60, 6+1 hoặc miễn phí** | **Thời gian tối thiểu để tính cước** | **Có phân biệt giờ bận hay rỗi** | **Chú ý** |
| Gọi IDD | 00+ số cần gọi (trừ các đầu số dưới đây) | 6+1 | 1 | Không |  |
| 00+870, 8705 | 60+60 | 1 | Không | Inmarsat |
| 00+8703, 8706, 87076-8  87030-9, 87039, 87060, 87061-9, 87076, 87077, 87077, 87078 | 60+60 | 1 | Không | Inmarsat |
| 00+881, 00+8812, 8813, 8816- 9 | 60+60 | 1 | Không | Global Network |
| 00+882, 883 | 60+60 | 1 | Không | Intl network |
| 88213, 88216, 88228, 88232-6, 88238, 88298-9, 88299, 88312, 88314, 88351, 883120, 8835100 | 60+60 | 1 | Không | Intl network |
| VoIP | 177+00+ số cần gọi | 6+1 | 1 | Không |  |
| VoIP  171, 1717 | 171+00+ số cần goi (trừ các số bên dưới) | 6+1 | 1 | Không | Tương ứng với file VIP |
| 171+00+ 870, 8705 | 60+60 |  | Không | INMARSAT |
| 171+00+ 881 | 60+60 | 1 | Không | GLOBAL MOBILE SS |
| 171+00+ 882, 883 | 60+60 | 1 | Không | INTL NETWORKS |
| 171+00+ 8812, 8813, 8816, 8817, 8818, 8819, | 60+60 | 1 | Không | GLOBAL MOBILE SS |
| 171+00+ 87030-9, 87060-9, 87076-8, | 60+60 | 1 | Không | INMARSAT |
| 171+00+ 88213, 88216, 88228, 88232-6, 88238, 88298, 88299, 88312, 88314, 88351, 883120, 8835100 | 60+60 | 1 | Không | INTL NETWORKS |
|  |  |  |  |  |  |

Chi tiết bảng cước quốc tế



**Cước 1714 tính thế nào ????**

* + 1. **Cước SMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hướng gửi** | **Đầu số** | **Phương thức tính cước** | **Có phân biệt giờ bận hay rỗi** | **Chú ý** |
| Nội mạng VNP | +84123, +84124  +84125  +84127  +84129  +8491  +8494 | Event based | ~~Có~~  ~~Từ 1h đến 5h59’59 là giờ rỗi~~  ~~Từ 6h đến 24h là giờ bận~~ |  |
| Liên mạng | +84120-2  +84128  +84126  +84162-9  +841862-9  +84188  +8490  +8492  +8493  +8497  +8498  +84 | Event based | ~~Có~~  ~~Từ 1h đến 5h59’59 là giờ rỗi~~  ~~Từ 6h đến 24h là giờ bận~~ |  |
| Quốc tế | 00 | Event based | Không |  |
| Tin nhắn đến các số cố định Gphone, cố định VNPT, Viettel | Theo đầu số nhận Message | Event based | ~~Có~~ |  |
| Các dịch vụ VAS |  | Event based | Không |  |

Trong trường hợp đầu số SMS trùng lẫn nhau thì phải phân biệt bằng độ dài của số SMS? Hiện tại trên trả sau tính cước thế nào với các đầu số trùng nhau ? trên trả trước sẽ khai bằng các đầu số khác?

🡪Bảng giá SMS có phân biệt theo **MESSAGE\_TYPE**

Đối với Gphone: Bảng giá đang định nghĩa SERVICE\_CODE=84910+ prefix

Chi tiết bảng cước SMS xem ở đây



1. **Provisioning**
   * 1. **Đăng kí gói cước**

Có hiệu lực ngay khi đăng kí thành công

* + 1. **Tự động gia hạn**

Gói cước được tự động gia hạn theo tháng dương lịch

* + 1. **Chuyển gói cước**
* Cho phép chuyển từ gói cước trả sau cơ bản sang các gói cước cơ bản khác bao gồm VIP, Itouch, Blackberry (xem chi tiết trong từng gói cước).
* Khi chuyển từ trả trước sang trả sau thì tài khoản chính của thuê bao được giữ lại để thanh toán hóa đơn, tài khoản phụ bị xóa.
  + 1. **Hủy gói cước**

Gói cước được hủy ngay tại thời điểm khách hàng ra PoS yêu cầu hủy dịch vụ.

1. **Tương tác gói cước.**

Thuê bao có thể đăng kí các gói cước cộng thêm để sử dụng bao gồm

* Đăng kí một trong gói cước Mobile Internet.
* Đăng kí các gói cước Alo. Trong trường hợp khách hàng sử dụng thêm các gói phụ data của Alo thì khách hàng có thể đăng kí thêm gói Mobile Internet (trừ gói MAX). Dung lượng data khuyến mại sẽ là dung lượng tổng cộng của hai gói trên.
* Thuê bao trả sau cơ bản có thể tham gia một trong các gói cước gia đình, đồng nghiệp hoặc Talk24 nhưng không thể tham gia đồng thời 2 hoặc cả ba gói này.
* Thuê bao trả sau cơ bản có thể tham gia gói cước VNPT trò chuyện thoải mái.
* Thuê bao trả sau cơ bản có thể đồng thời tham gia gói cước VNPT trò chuyện thoải mái và 1 trong ba gói cước gia đình/đồng nghiệp/Talk24. Trong đó cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái được ưu tiên nếu số bị gọi nằm trong cả hai nhóm.
* Thuê bao trả sau cơ bản có thể sử dụng đồng thời cả VNPT trò chuyện thoải mái và gói Alo. Cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái được ưu tiên hơn (trong trường hợp có thể áp dụng cả hai gói). Lưu lượng VNPT trò chuyện thoải mái không được tính vào lưu lượng miễn phí (1500phút…) của gói Alô
* Thuê bao trả sau cơ bản có thể sử dụng đồng thời cả gói Alo và một trong các gói Gia đình, đồng nghiệp và Talk24. Cuộc gọi Alo sẽ được áp dụng trước (nếu có thể). Phần lưu lượng còn lại sẽ được áp dụng Gia đình hoặc đồng nghiệp hoặc Talk24.

Ví dụ A là thuê bao tham gia các gói Alo và Talk24. A còn 10 phút của Alo. A gọi B trong 17 phút. B là thuê bao nằm trong nhóm Talk24. 10 phút đầu của cuộc gọi sẽ bị trừ vào Alo. 7 phút còn lại được áp theo Talk24 và được giảm giá 70%.

* Thuê bao trả sau cơ bản có thể đồng thời sử dụng cả ba gói VNPT trò chuyện thoải mái, Alô và một trong ba gói Talk24, gia đình và đồng nghiệp. Cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái được ưu tiên cao nhất và lưu lượng không được tính vào lưu lượng khuyến mại của Alo. Nếu cuộc gọi không thể áp dụng VNPT trò chuyện thoải mái sẽ áp dụng đến gói Alo. Sau khi hết lưu lượng miễn phí của Alô thì mới áp dụng đến Talk24 hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp.

1. **Mobile Broadband trả sau (USB 3G)**
2. **Dịch vụ**

Dịch vụ cung cấp vụ truy cập Internet tốc độ cao và SMS từ máy tính thông qua công nghệ truyền dữ liệu trên mạng điện thoại di động VNP. Điều kiện sử dụng là có USB 3G hoặc máy tính có khe cài SIM, khách hàng có SIM card.

1. **Bảng cước phí**

**1.2.2.1 Cước thuê bao và hòa mạng**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dịch vụ** | **Giá cước (đã bao gồm VAT**) |
| Cước hoà mạng | 35.000 đ |
| Cước phí Simcard (Áp dụng chung cho tất cả các loại SIM (64K, 128K, micro SIM, nano SIM…), bao gồm SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới và SIM thay thế (do chuyển đổi, mất, hỏng…). | 25.000đ |

**Chú ý**

* **Cước thuê bao : Nếu đăng kí từ ngày 15 trở về trước: Tính 100% cước thuê bao gói vào hóa đơn tháng**
* **Nếu đăng kí sau ngày 15 của tháng: Tính 50% cước thuê bao gói,** lưu lượng miễn phí (vẫn được hưởng đủ 100% lưu lượng miễn phí theo gói đăng ký) được tính từ ngày đăng ký đến hết tháng đăng ký.
* Hủy gói: Hủy từ ngày 1-15 tính 50% cước gói, sau 15 tính 100% cước gói. Hiệu lực gói được hủy ngay sau khi hủy

**1.2.2.2 Cước dữ liệu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Gói cước** | **Cước thuê bao (đồng)** | **Lưu lượng miễn phí** | **Cước lưu lượng vượt gói (đồng/MB)** |
| **I** | Cước dữ liệu | | | |
| 1 | **EZ10** | **10.000** | **15 MB** | **60** |
| 2 | EZ50 | 50.000 | 01 GB | 60 |
| 3 | EZ80 | 80.000 | 1,5 GB | 60 |
| 4 | EZ120 | 120.000 | 03 GB | 60 |
| 5 | EZ180 | 180.000 | 4,5 GB | 60 |
| 6 | EZ220 | 220.000 | 06 GB | 60 |
| 7 | EZMAX | 100.000 | 02 GB | Miễn phí |
| **II** | Cước SMS |  |  |  |
| 1 | Giống thuê bao trả sau VinaPhone | | | |

*Hạn mức thanh toán tối đa đối với thuê bao ezCom trả sau*

|  |  |
| --- | --- |
| **Gói cước EZ** | **Hạn mức thanh toán dịch vụ ezCom tối đa trong tháng (đồng/thuê bao/tháng – đã bao gồm VAT)** |
| Gói EZ50, EZ80 | Giá gói + 900.000 đ |
| Gói EZ120, EZ180, EZ220 | Giá gói + 500.000 đ |

**Chú ý**

Hạn mức thanh toán tối đa trong tháng là chi phí tối đa thuê bao ezCom trả sau phải thanh toán khi sử dụng Internet băng thông rộng và chưa bao gồm cước thuê bao của tính năng Sử dụng Internet không giới hạn EZU mà khách hàng đăng ký (nếu có).

Tính cước: Block 10k

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí gói cước.**

* Khách hàng ra làm thủ tục tại các điểm giao dịch của VNP, kí hợp đồng dịch vụ trả sau để dùng SIM card dành riêng cho dịch vụ này.
* **Gói EZ có hiêu lực ngay sau khi khách hàng đăng kí thành công**
* Chu kì cước **của gói cước được tính theo tháng dương lịch. Đối với tháng đầu tiên sẽ tính theo số ngày còn lại của tháng tính từ thời điểm đăng kí, đối với tháng tiếp theo tính tròn tháng.**
* **Gói EZMAX đăng ký dạng chuyển đổi gói (sms sau khi hòa mạng). Các gói EZ đăng ký trước và cùng ngày gói EZMAX sẽ được miến phí cước gói**

1. **Gia hạn gói cước**

* Gói cước được tự động gia hạn
* **Dung lượng miễn phí bao gồm trong gói cước chỉ có hiệu lực sử dụng trong khoảng thời gian có hiệu lực của gói cước, không được cộng dồn (chuyển) sang chu kì tiếp theo.**

1. **Chuyển gói cước**

* **Thuê bao soạn tin nhắn để yêu cầu chuyển đổi gói cước.**
* **Được chuyển đổi tối đa 01 lần/tháng.**
* **Vào thời điểm chuyển đổi, dung lượng miễn phí còn lại nếu có của gói cũ sẽ được cộng dồn vào gói mới.**
* **Thời hạn sử dụng sẽ được tính theo thời hạn sử dụng của gói cước mới và gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi chuyển đổi thành công**
* Hạn mức thanh toán cước lưu lượng sử dụng Internet băng thông rộng của thuê bao trong tháng được xác định theo hạn mức thanh toán của gói EZ có giá gói cao nhất.
* **Các gói EZ đăng ký trước và cùng ngày gói EZMAX sẽ được miến phí cước gói và không cộng dung lượng miễn phí sang gói EZMAX**

*Chuyển đổi giữa các gói cước ezCOm trả trước, trả sau*

* Trường hợp thuê bao chuyển đổi từ dịch vụ eZcom trả sau sang trả trước thì giá trị gói đang sử dụng sẽ bị hủy và phần lưu lượng miễn phí không sử dụng hết sẽ không được bảo lưu.
* Trường hợp thuê bao chuyển đổi dịch vụ từ dịch vụ ezcom trả trước sang trả sau thì chỉ thực hiện bao lưu số tiền hiện có trong tài khoản chính để trừ vào hóa đơn cước ezcom trả sau.
* Tạm thời không cho phép chuyển đổi từ thuê bao ezcom trả trước và trả sau sang các hình thức thuê bao VNP trả sau và trả trước khác.
* ~~Trong quá trình sử dụng gói nếu thuê bao Ezcom trả sau bị khóa 1 hoặc 2 chiều do nợ cước: Gói cước khách hàng tạm thời bị khóa. Sau khi khách hàng thanh toán tiền, dịch vụ sẽ được tự động mở lại cho khách hàng và KH tiếp tục sử dụng phần lưu lượng miễn phí còn lại~~
* ~~Đối với trường hợp thuê bao ezcom trả sau tạm khóa do yêu cầu khách hàng, thì gói cước sẽ bị tạm dừng và không phải trả cước thuê bao. Hết thời hạn tạm khóa thuê bao, dịch vụ sẽ tự động cung cấp lại và khách hàng phải trả cước thuê bao tháng. Nếu khách hàng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải chấm dứt hợp đông.~~
* Khóa 1 chiểu (khóa OC), dịch vụ GPRS bị khóa, gói cước chưa bị khóa. Khi mở lại, GPRS được mở
* Khóa 2 chiều ( tất cả các lý do), gói cước bị khóa. Khi mở lại 2 chiều, gói cước được tự động đang ký lại. Cước gói được tính theo quy định đăng ký, hủy gói (50% giá gói cho trường hợp hủy gói trước 16 hoặc đăng ký gói sau 15; tính 100% giá gói nếu hủy gói sau 15 hoặc đăng ký trước 16).
* Trong thời gian tạm khóa (khóa cả tháng), khách hàng không phải đóng cước gói. Quá thời hạn quy định, nếu khách hàng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì hệ thống tự hủy hợp đông.

1. **Hủy gói cước**

**Để huỷ thì khách hàng phải ra điểm giao dịch để chấm dứt hợp đồng**

**+ Nếu hủy từ ngày 15 trở về trước : Tính 50% cước thuê bao gói vào hóa đơn của tháng.**

**+ Nếu hủy sau ngày 15: Tính 100% cước thuê bao gói**

Gói cước được hủy ngay tại thời điểm khách hàng đăng kí hủy dịch vụ. Khách hàng không thể tiếp tục sử dụng.

1. **Tương tác với các gói cước và gói khuyến mại khác**

Thuê bao Ezcom chỉ có thể đăng kí gói cước Ezcom, ngòai ra chỉ cho phép sử dụng gói khuyến mại EZU.

1. **Gói ezMax**
2. **Nội dung**

Sử dụng gói ezMAX, khách hàng được miễn phí 2Gb đầu với tốc độ cao, sau khi hết 2Gb tốc độ cao này thì khách hàng tiếp tục được sủ dụng với tốc độ thấp hơn. Thuê bao sử dụng gói ezMAX không đồng thời với việc dùng gói cước ezU

1. **Cước phí**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Gói cước** | **Cước thuê bao (đồng)** | **Lưu lượng miễn phí** | **Cước lưu lượng vượt gói (đồng/MB)** |
| **I** | Cước dữ liệu | | | |
| 1 | EZMAX | 100.000 | 02 GB | Miễn phí |
| **II** | Cước SMS |  |  |  |
| 1 | Giống thuê bao trả sau VinaPhone | | | |

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

Đối với việc đăng kí gói ezMax cho thuê bao ezCom hòa mạng mới, việc đăng kí cho thuê bao ezCom trả sau hòa mạng mới được thực hiện như sau:

* Khai thác viên thực hiện khai báo trên CCBS 1 trong các gói cước ezCOm hiện có (trừ gói ezMAX) cho khách hàng.
* Sau khi hoàn thành khai báo gói cước ezCOM trên CCBS, hướng dẫn khách hàng nhắn tin chuyển đổi sang gói cước ezMax bằng cách soạn tin “EZMAX ON” gửi 888.
* Trường hợp khách hàng chuyển đổi sang gói ezMAX sau thời điểm 24h của ngày hòa mạng thì mức cước sử dụng gói trong tháng hòa mạng được tính theo giá gói ezCOM đăng kí ban đầu và giá gói ezCOM chuyển đổi (ezMAX).

Ví dụ: Khách hàng đăng kí gói ezMAX vào ngày 17/07 và GDV khai báo trên CCBS gói EZ50. Nếu khách hàng nhắn tin chuyển đổi sang gói ezMAX trước 24h ngày 17/07 thì cước gói trong tháng hòa mạng được tính = 50% giá gói ezMAX. Nếu khách hàng nhắn tin chuyển đổi sang gói ezMAX sau 24h ngày 17/07 thì gói cước trong tháng hòa mạng được tính = 50% giá gói ezMAX và 50% của gói Ez50.

Lưu lượng khách hàng dùng từ thời điểm đăng kí EZ đến thời điểm đăng kí EZMAX trong cùng một ngày được miễn phí? Hay sẽ tính vào lưu lượng miễn phí của EZMAX???

Thực tế có phát sinh truờng hợp này hay không? hay khi đăng kí EZCom, nhân viên đăng kí sẽ đăng kí EZMAX cho khách hàng ngay tại chỗ (nếu khách hàng yêu cầu đăng kí EZMAX) và như vậy khong phát sinh lưu lượng này

🡪Miễn phí; thường xuyên phát sinh do thời gian delay đăng ký 2 gói

1. **Việc chuyển đổi giữa các gói ezMAX và các gói ezCOM khác**

Trong thời gian có hiệu lực của gói cước ezMAX, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng các gói ezCOM, KH thực hiện nhắn tin đăng kí gói cước mới.

* ~~Khách hàng trả toàn bộ cước thuê bao của gói cước mới~~
* Gói EzMAX bị hủy, khách hàng trả cước gói theo quy định hủy gói
* Khách hàng trả cước thuê bao của gói cước mới theo quy định đăng ký mới (50% nếu đăng ký sau ngày 15 hoặc 100% nếu đăng ký từ 01-15)
* Vào thời điểm chuyển đổi, dung lượng miễn phí đang được sử dụng ở tốc độ 8/2M còn lại của gói cước không được bảo lưu.
* Thời hạn sử dụng sẽ được tính theo thời gian sử dụng của gói cước mới và gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi chuyển đổi thành công.

1. **Hủy gói cước EZMAX**

**Để huỷ thì khách hàng phải ra điểm giao dịch để chấm dứt hợp đồng.**

* **Nếu hủy từ ngày 15 trở về trước : Tính 50% cước thuê bao gói vào hóa đơn của tháng.**
* **Nếu hủy sau ngày 15: Tính 100% cước thuê bao gói**

Gói cước được hủy ngay tại thời điểm khách hàng đăng kí hủy dịch vụ. Khách hàng không thể tiếp tục sử dụng.

1. **Đăng kí thêm các gói cước cộng thêm**

Thuê bao sử dụng EZMAX không được sử dụng đồng thời các gói cước khác.

1. **Mobile Broadband trả sau EZ10**
2. **Nội dung**
3. **Giá cước**
4. **Provisioning**
5. **Đăng kí**
6. **Gia hạn**
7. **Chuyển đổi**
8. **Hủy gói cước**
9. **Tương tác gói cước**
10. **Các vấn đề khác**
11. **Mobile VNN Basic**
12. **Nội dung**
13. **Giá cước**
14. **Provisioning**
15. **Đăng kí**
16. **Gia hạn**
17. **Chuyển đổi**
18. **Hủy gói cước**
19. **Tương tác gói cước**
20. **Các vấn đề khác**
21. **Mobile VNN Family**
22. **Nội dung**
23. **Giá cước**
24. **Provisioning**
25. **Đăng kí**
26. **Gia hạn**
27. **Chuyển đổi**
28. **Hủy gói cước**
29. **Tương tác gói cước**
30. **Các vấn đề khác**
31. **Mobile VNN Pro**
32. **Nội dung**
33. **Giá cước**
34. **Provisioning**
35. **Đăng kí**
36. **Gia hạn**
37. **Chuyển đổi**
38. **Hủy gói cước**
39. **Tương tác gói cước**
40. **Các vấn đề khác**
41. **Goi Iphone trả sau Itouch**
42. **Nội dung.**

Thuê bao sử dụng điện thoại Iphone được phép đăng kí gói cước này. Thuê bao có thể sử dụng các dịch vụ Voice, SMS, Data và các dịch vụ khác.

1. **Bảng cước Iphone**

**Loại gói Itouch cam kết sử dụng 24 tháng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cam kết sử dụng 24 tháng** | **Gói iTouch 1** | **Gói iTouch 2** | **Gói iTouch 3** | |
| **Phí hàng tháng** | 400.000 | 550.000 | 650.000 | |
| **Khuyên mại** | 145.417 | 205.000 | 284.583 | |
| **~~Phí hàng tháng~~** | ~~204.583~~ | ~~295.000~~ | ~~315.417~~ | |
| **Ưu đãi của gói cước cam kết:** |  |  |  | |
| Số phút miễn phí | 350 | 450 | 550 | |
| số SMS miễn phí | 350 | 450 | 550 | |
| + số SMS miễn phí thêm (áp dụng cho các thuê bao đăng ký, gia hạn sau 15/12/2011) | 60 | 80 | 100 | |
| số MMS miễn phí | 40 | 80 | 100 | |
| Data miễn phí/tháng | 1GB | 2GB | Không giới hạn | |
| **Ưu đãi khi sử dụng vượt gói:** | | | | |
| Cước cuộc gọi | Giảm 10% so vói thông thường **(thuê bao được giảm 10% với tất cả các cuộc thoại thông thường? các cuộc gọi đến 117, 100117 ~~có~~ KHONG được coi là cuộc gọi thông thường)** | | | |
| Cước data | 25đ/50 Kb và không quá 500.000 đồng/tháng đối với phần dữ liệu data phát sinh ngoài gói (Không tính roaming data) | | |  |

**Loại gói Itouch cam kết sử dụng 12 tháng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cam kết sử dụng 12 tháng** | **Gói iTouch 1** | **Gói iTouch 2** | **Gói iTouch 3** |
| **Phí hàng tháng** | 400.000 | 550.000 | 650.000 |
| **Khuyên mại** | 145.417 | 205.000 | 284.583 |
| **~~Phí hàng tháng~~** | ~~204.583~~ | ~~295.000~~ | ~~315.417~~ |
| **Tin nhắn trong nước miễn phí được sử dụng thêm hàng tháng(\*)** | **60** | **80** | **100** |
| **Ưu đãi của gói cước cam kết:** |  |  |  |
| Số phút miễn phí | 350 | 450 | 550 |
| số SMS miễn phí | 350 | 450 | 550 |
| + số SMS miễn phí thêm (áp dụng cho các thuê bao đăng ký, gia hạn sau 15/12/2011) | 60 | 80 | 100 |
| số MMS miễn phí | 40 | 80 | 100 |
| Data miễn phí/tháng | 1GB | 2GB | Không giới hạn |
| **Ưu đãi khi sử dụng vượt gói:** | | | |
| Cước cuộc gọi | Giảm 10% so vói thông thường **(thuê bao được giảm 10% với tất cả các cuộc thoại thông thường trong nước ?)🡪OK** | | |
| Cước data | 25đ/50 Kb và không quá 500.000 đồng/tháng đối với phần dữ liệu data phát sinh ngoài gói. Không tính roaming data | | |

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

* **Việc đăng kí sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm đăng kí đối với data.**
* Khi đăng ký, khách hàng phải cam kết sử dụng gói cước iTouch liên tục và tối thiểu 12 tháng hoặc 24 tháng tùy theo từng loại gói
* Trường hợp đăng ký sử dụng gói cước không tròn tháng (theo tháng dương lịch), khách hàng vẫn được hưởng toàn bộ các ưu đãi của gói cước và phải trả cước thuê bao của tháng đó như sau:

 +  Đăng ký sử dụng trước ngày 15 của tháng: trả toàn bộ cước thuê bao của tháng đó. Số phút thoại và SMS miễn phí luôn có hiệu lực từ đầu tháng. Phần cước data có hiệu lực từ ngày đăng kí

+  Đăng ký sử dụng từ ngày thứ 16 của tháng: trả 50% cước thuê bao của tháng đó. Số phút thoại và SMS luôn có hiệu lực từ ngày 16. Cước data có hiệu lực từ ngày đăng kí.. Số SMS miễn phí sẽ được tính cả SMS nhắn tin từ portal, nhưng không được miễn đối với các SMS gửi từ SMS online.

* ~~Nếu là thuê bao sử dụng dịch vụ chọn số thì gói I touch đó có hiệu lực từ tháng tiếp theo~~

1. **Gia hạn**

Gói cước có hiệu lực trong thời gian 12 hoặc 24 tháng. Và tự động gia hạn theo tháng dương lịch Sau khoảng thời gian này, thuê bao được tiếp tục sử dụng gói cước có ưu đãi như trên nhưng sẽ bị áp phí thuê bao trên tháng như sau.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị khuyến mại cho khách hàng (đã bao gồm VAT) | | | | | |
| 6 tháng đầu | | | 6 tháng tiếp theo | | |
| iTouch 1 | iTouch 2 | iTouch 3 | iTouch 1 | iTouch 2 | iTouch 3 |
| Giá gói khách hàng đóng/tháng | 360.000 | 467.500 | 520.000 | 320.000 | 412.500 | 455.000 |

Sau 12 tháng này thì tiếp tục gia hạn theo chính sách mới:

1. **Chuyển đổi**

* **Nếu chuyển đổi từ các gói Itouch sang thuê bao trả sau thông thường, thuê bao VIP, thuê bao BlackBerry thì gói cước mới có hiệu lực từ chu kì cước tiếp theo (tháng tiếp theo).**
* **Khi chuyển đổi giữa các gói cước thì các gói cước cộng thêm sẽ bị hủy ???--> KHÔNG**

1. **Kết thúc**

* **Nếu thuê bao kết thúc gói cước, sẽ có tác dụng ngay tại thời điểm đó (với điều kiện phải dùng qua thời gian cam kết). 🡪 Tháng tiếp theo**

1. **Tương tác giữa các gói**

Khách hàng đăng ký gói cước iPhone trả sau vẫn được sử dụng các gói cước cộng thêm khác của VinaPhone bao gồm

* Gói gia đình, đồng nghiệp, Talk24: Thuê bao iTouch có thể được sử dụng một trong các gói này cộng thêm này. ~~Phần lưu lượng miễn phí thuê bao iphone được sử dụng trước, sau đó sẽ áp theo gói cộng thêm nếu có thể~~ :Lưu lượng miễn phí Iphone bao gồm cả các gói trên (lưu lượng phát sinh được hưởng 10% với các cuộc gọi thông thường vậy 10% này có được áp dụng với các cuộc gọi có Talk24, gia đình đồng nghiệp? 🡪 KHONG PHAN BIET)
* Thuê bao iTouch có thể đăng kí sử dụng gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái”. Lưu lượng cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái không được tính vào lưu lượng miễn phí của iTouch.
* ~~Thuê bao iTouch không được sử dụng gói Mobile Internet~~
* Được đăng ký thêm các gói MI để cộng thêm dung lượng miễn phí (from 01/09/2013)
* Thuê bao iTouch có thể sử dụng đồng thời gói VNPT trò chuyện thoải mái và một trong các gói Talk24, gia đình, hoặc đồng nghiệp. Cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái sẽ được ưu tiên trừ cước đầu tiên (nếu có thể). Lưu lượng VNPT trò chuyện thoải mái không bị trừ vào lưu lượng của Itouch. Sau đó sử dụng lưu lượng của Itouch (nếu có thể) cuối cùng mới áp dụng Talk24 hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp (nếu có thể).

Ví dụ nếu một thuê bao A sử dụng đồng thời cả ba gói này bao gồm VNPT trò chuyện thoải mái itouch, talk24. B là một thành viên trong của Talk24. A còn 5 phút itouch và C là một thành viên của cả hai nhóm Talk24 và VNPT trò chuyện thoải mái. A gọi C 10 phút. Cuộc gọi này là miễn phí do áp dụng VNPT trò chuyện thoải mái. A gọi B10 phút. A bị trừ 5 phút trong lưu lượng của itouch và 5 phút còn lại tính theo Talk24 và được giảm 70% (do cuộc gọi từ phút thứ 5-> phút thứ 10).

* Thuê bao Itouch cũng có thể sử dụng một trong các gói Alô. Thuê bao sẽ được áp dụng theo gói Alo trước (nếu có thể) sau đó mới đến sử dụng đến lưu lượng của gói Itouch.
* Thuê bao Iphone có thể đồng thời sử dụng gói Alo free và gói VNPT trò chuyện thoải mái. Gói VNPT trò chuyện thoải mái sẽ được áp dụng trước (nếu có thể). Sau đó áp dụng đến gói Alô cuối cùng là áp dụng lưu lượng Itouch
* Thuê bao Iphone cũng có thể đồng thời tham gia Alo Free, VNPT trò chuyện thỏai mái và một trong các gói Talk24, gia đình, đồng nghiệp. Thứ tự được áp dụng (nếu có thể) là VNPT trò chuyện thoải mái, Alo Free, Itouch và Talk24 (hoặc gia đình, đồng nghiệp)

1. **Các chú ý khác**

Nếu thuê bao không mua Iphone từ VNP vẫn có thể sử dụng gói Itouch với chi phí như sau (cũng giống trường hợp thuê bao mua Iphone từ VNP và muốn gia hạn gói Itouch sau khi hết thời hạn cam kết) :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị khuyến mại cho khách hàng (đã bao gồm VAT) | | | | | |
| 6 tháng đầu | | | 6 tháng tiếp theo | | |
| iTouch 1 | iTouch 2 | iTouch 3 | iTouch 1 | iTouch 2 | iTouch 3 |
| Giá gói khách hàng đóng/tháng | 360.000 | 467.500 | 520.000 | 320.000 | 412.500 | 455.000 |

1. **Gói doanh nghiệp VIP250/ VIP350**
2. **Bảng cước**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Gói cước VIP | |
| VIP250 | VIP350 |
| 1 | Cước hòa mạng (đồng/thuê bao/lần), bao gồm cả SIM 128K | 35k+25k=60k | 35k+25k=60k |
|  | - Chưa VAT | ~~44.545~~ | ~~44.545~~ |
|  | - Bao gồm cả VAT | ~~49.000~~ 60.000 | ~~49.000~~ 60.000 |
| 2 | Cước gói (đồng/tháng) | Bỏ cước tb 49k |  |
|  | - Chưa VAT | 227.272 | 318.181 |
|  | - Bao gồm cả VAT | 250.000 | 350.000 |
| 3 | Các ưu đãi của gói cước |  |  |
|  | - Số phút liên lạc trong nước miễn phí/tháng | 250 | 350 |
|  | - Số SMS trong nước miễn phí/tháng | 100 | 200 |
|  | - Số lượng data sử dụng miễn phí (MB)/tháng | 300 | 500 |
|  | - Cước TB tháng dịch vụ MCA | Miễn phí | |
|  | - Đăng ký VinaPhone 3G | Khai báo mặc định là VinaPhone 3G. | |
| 4 | Giá cước đối với phần sử dụng vượt gói: |  | |
|  | Cước thoại/SMS trong nước | Áp dụng theo mức cước của TB trả sau thông thưởng. | |
|  | Cước lưu lượng vượt gói |  |  |
|  | - Chưa VAT | 25/1.1 đ/50 KB | |
|  | - Bao gồm cả VAT | 25 đ/50 KB | |
|  | - Hạn mức thanh toán tối đa đối với phần lưu lượng vượt gói | 500.000đ/TB/tháng (đã bao gồm VAT) | |

**\*Phương thức tính cước:**

+        Thoại: tính theo block 6 giây đầu + 01 giây tiếp theo.

+        Data: tính trên tổng dung lượng download và upload. Đơn vị tính cước tối thiểu là 50 KB (năm mươi kylobytes), phần lẻ chưa đến 50 Kb được tính tròn thành 50 KB.

**\*Nguyên tắc tính cước**

-          Tổng số phút thoại/bản tin SMS trong nước, data miễn phí phải được sử dụng hết trong tháng. Tổng số phút thoại/SMS trong nước, data miễn phí không sử dụng hết trong tháng sẽ không được cộng dồn cho tháng sau.

-          Số phút liên lạc trong nước miễn phí bao gồm cả các cuộc gọi trong trường hợp sau:

+           Các cuộc gọi trong nước, không phân biệt giờ bình thường và giờ thấp điểm, gọi nội mạng và liên mạng.

+           Các cuộc gọi nội nhóm đối với thuê bao VIP đồng thời đăng ký gọi nhóm đồng nghiệp/nhóm gia đình/Talk24.

-       Số phút miễn phí không bao gồm các cuộc gọi trong trường hợp sau:

+     Các cuộc gọi giá trị gia tăng như dịch vụ 108/1080, 108x, Audiotext, hộp thư thông tin

+     Các cuộc gọi VideoCall;

+      Các cuộc gọi vào các mã số tắt có tính cước thông tin di động trong nước (116, 117…);

+     Truy xuất hộp thư thoại 942 của thuê bao, gọi đến số 9194 của hệ thống Ringtunes;

+     Các cuộc gọi tới dịch vụ nhắn tin qua bàn khai thác viên 141;

+     Truy xuất WAP;

+     Các cuộc gọi vào dịch vụ VSAT;

+     Các cuộc gọi vào các dịch vụ đã được quy định miễn cước (113, 114, 115);

+     Các cuộc gọi vào các dịch vụ báo hỏng máy 119;

+     Các cuộc gọi vào dịch vụ 1800xxxx, 1900xxxx;

+     Các cuộc gọi do thuê bao bị gọi trả cước;

+       Các cuộc gọi giữa các thuê bao thành viên của gói cước “VNPT- trò chuyện thoải mái”.

-       SMS miễn phí bao gồm tất cả các bản tin SMS gửi đi trong nước (nhắn tin nội mạng, liên mạng trong và ngoài VNPT, nhắn tin từ VinaPortal đến thuê bao trong nước). Các trường hợp SMS khác (SMS gửi đến các số dịch vụ nội dung 8/7/6/4xxx, 9xx, nhắn tin thoại Say2Send….) thu cước theo quy định thông thường. Riêng các tin nhắn SMS miễn phí được quy định  trong các chương trình khuyến mãi của VinaPhone sẽ không bị tính vào số lượng SMS miễn phí trong gói.

-       Số lượng data miễn phí được tính trừ trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu trong nước, không bao gồm dữ liệu phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu ở nước ngoài trong quá trình chuyển vùng quốc tế.

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí gói cước**

* Đăng kí trước ngày 16 của tháng thì khách hàng phải trả toàn bộ cước thuê bao của gói VIP trong tháng đăng kí. Đồng thời hưởng toàn bộ ưu đãi của gói VIP (gồm tổng số phút thoại, SMS miễn phí tương ứng tương ứng với từng gói cước VIP) tính từ thời điểm 0h00 ngày mùng 1 của tháng đăng kí. Riêng data miễn phí được tính từ thời điểm đăng kí gói.
* Đối với khách hàng đăng kí sau 0h ngày 16, khách hàng trả 50% cước thê bao VIP trong tháng đăng kí. Hưởng toàn bộ ưu đãi của gói VIP (tổng số phút thoại, SMS miễn phí tương ứng của gói VIP) tính từ 0h ngày 16 của tháng đăng kí. Riêng đối với phần data miễn phí sẽ được tính từ thời điểm đăng kí gói.
* Đối với các gói cước của dịch vụ Mobile Internet khách hàng đăng kí sử dụng trước thời điểm chuyển sang gói VIP sẽ bị hủy và khách hàng không được hoàn tiền cước thuê bao gói. Lưu lượng còn thừa của gói MI đang sử dụng có được chuyển sang gói VIP.-->KHÔNG

1. **Gia hạn**

Gói cước được tự động gian hạn theo tháng dương lịch cho đến khi thuê bao hủy bỏ hoặc chuyển sang gói cước khác.

1. **Chuyển gói cước**

Khách hàng chuyển từ gói cước VIP sang các gói cước cơ bản khác có hiệu lực từ tháng tiếp theo. Lưu lượng miễn phí của gói VIP sẽ được sử dụng cho đến hết tháng.

1. **Hủy gói VIP**

Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy gói VIP, khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị gói cước và các phần cước phát sinh nếu có.

**Chuyển quyền sử dụng**

Khách hàng chuyển quyền sử dụng phải thanh toán hết các khoản nợ cước tính đến thời điểm chuyển nhượng bao gồm cả các mức giá gói trọn tháng và cước phát sinh ngoài gói cước (nếu có)

Khách hàng chuyển quyền sử dụng chưa sử dụng hết SMS, voice, data miễn phí tại thời điểm chuyển thì khách hàng được chuyển quyền được sử dụng hết số phút thoại, SMS, data miễn phí còn lại.

Khách hàng được chuyển quyền phải thanh toán số cước phát sinh ngoài gói cước (nếu có) từ sau ngày được chuyển quyền cho đến hết tháng nhưng không phải thanh toán giá trị gói cước (chủ cũ đã thanh toán)

1. **Tương tác với các gói cước khác**

* Được đăng ký bổ sung các gói MI để cộng thêm dung lượng miễn phí (from 01/09/2013)
* Thuê bao VIP không được phép đăng ký các gói ~~cước của dịch vụ Mobile Internet, cũng như các gói cước~~ cơ bản khác như Itouch, Blackbery. Việc chuyển đổi giữa các gói có hiệu lực từ tháng sau.
* Gói gia đình, đồng nghiệp, Talk24: Thuê bao VIP có thể được sử dụng một trong các gói này cộng thêm này. Phần lưu lượng miễn phí thuê bao VIP được sử dụng trước, sau đó sẽ áp theo gói cộng thêm nếu có thể.
* Thuê bao VIP có thể đăng kí sử dụng gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái”. Lưu lượng cuộc gọi VNPT trò chuyện thoải mái không được tính vào lưu lượng miễn phí của VIP.
* Thuê bao VIP có thể sử dụng đồng thời gói VNPT Free talk và một trong các gói Talk24, gia đình, hoặc đồng nghiệp. Cuộc gọi VNPT Free talk sẽ được ưu tiên trừ cước trước (nếu có thể). Sau đó sử dụng lưu lượng của Itouch cuối cùng mới áp dụng Talk24 hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp (nếu có thể).
* Thuê bao VIP cũng có thể sử dụng một trong các gói Alô. Thuê bao sẽ được áp dụng theo gói Alo trước (nếu có thể) sau đó mới đến sử dụng đến lưu lượng của gói Iphone
* Thuê bao VIP có thể đồng thời sử dụng gói Alo free và gói VNPT trò chuyện thoải mái. Gói VNPT trò chuyện thoải mái sẽ được áp dụng trước (nếu có thể). Sau đó áp dụng đến gói Alô Free (nếu có thể) cuối cùng là trừ vào lưu lượng VIP
* Thuê bao VIP cũng có thể đồng thời tham gia Alo Free, VNPT trò chuyện thỏai mái và một trong các gói Talk24, gia đình, đồng nghiệp. Thứ tự được áp dụng (nếu có thể) là VNPT trò chuyện thoải mái, Alo Free, Itouch và Talk24 (hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp)
* Trường hợp thuê bao trả sau đăng kí gói cước VIP và tham gia chương trình thỏa sức chọn số thì ngoài quy định về thời gian sử dụng và thu hồi số thuê bao đã hòa mạng bao gồm thêm các điều kiện khác như sau:

+ Gói VIP phải có cam kết sử dụng theo thời gian cam kết của số thuê bao đã hòa mạng.

+ Thực hiện đóng tiền đặt cọc tương ứng theo số thuê bao đã hòa mạng

+ Thanh toán cước hàng tháng. Nếu giá gói VIP đăng kí nhỏ hơn hoặc bằng mức cam kết tháng của số thuê bao đã chọn: trả theo mức cước cam kết tháng. Nếu giá trị gói VIP lớn hơn thì trả theo giá trị gói VIP.

1. **Gói Blackberry ??????????:VNP chi tiết lại sau**
2. **Nội dung**

Thuê bao sử dụng điện thoại Blackberry được phép sử dụng gói cước này. Chia ra làm ba loại gói bao gồm BlackBerry Max, BlackBerry Chat, BlackBerry Max Unlimited.

1. **Bảng cước**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên gói cước | BlackBerry Max | BlackBerry Chat | BlackBerry Max Unlimited |
| 2 | Mã gói | BBM | BBC | BBMU |
| 3 | Các dịch vụ ứng dụng | | | |
| Email | X |  | X |
| SN (Mạng xã hội) | X |  | X |
| APP (Kho ứng dụng) | X |  | X |
| BBM( nhắn tin giữa các thuê bao BB) | X | X | X |
| Browser ( bộ duyệt tìm) | X |  | X |
| IM (chat) | X | X | X |
| 4 | Data | 300MB | 50MB | 350MB |
| 5 | Cước data vượt gói | 25đ/50KB | 25đ/50KB | Miễn phí (Miễn phí đối với toàn bộ các data bất kể sử dụng APN Blackbery hay không ?) |
| Không quá 900.000 đồng/tháng/chu kỳ cước đối với phần data phát sinh ngoài gói | |
| 6 | Thời gian | 01 tháng | 01 tháng | 01 tháng |
| 7 | Giá gói (đã bao gồm VAT) | 100.000 | 65.000 | 50.000 (chưa bao gồm tiền thuê bao tháng ?) |

Bảng giá dịch vụ Voice và SMS giống như thuê bao trả sau thông thường

Chú ý : Thuê bao VinaPhone dùng máy BlackBerry và sử dụng một trong các gói cước BlackBerry, khi sử dụng các dịch vụ có dữ liệu đi qua APN BlackBerry.net thì sẽ được miễn cước dữ liệu.

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

* Thuê bao đang không sử dụng 1 trong các gói cước có miễn phí dung lượng data như: VIP, iTouch, ezCom, …..và gói cước Mobile Internet.
* Đối với thuê bao đang sử dụng gói Mobile Internet: Phần data còn lại của gói Mobile Internet khách hàng đã đăng ký trong tháng và chưa sử dụng sẽ được cộng dồn vào gói cước BlackBerry của tháng đăng ký.
* Trường hợp đăng ký sử dụng gói cước không tròn tháng (theo tháng dương lịch), khách hàng vẫn được hưởng toàn bộ các ưu đãi của gói cước và phải trả cước thuê bao của tháng đó như sau:

+  Đăng ký sử dụng trước ngày 15 của tháng: trả toàn bộ cước thuê bao của tháng đó. Số phút thoại và SMS miễn phí có hiệu lực từ đầu tháng. Phần cước data miễn phí có hiệu lực từ ngày đăng kí.

 +  Đăng ký sử dụng từ ngày thứ 16 của tháng: trả 50% cước thuê bao của tháng đó. Số phút thoại và SMS luôn có hiệu lực từ ngày 16. Cước data có hiệu lực từ ngày đăng kí. Số SMS miễn phí sẽ được tính cả SMS nhắn tin từ portal, nhưng không được miễn đối với các SMS gửi từ SMS online.

+ Hiệu lực của gói cước được tính từ thời điểm đăng ký thành công đến cuối tháng dương lịch và Quý Khách vẫn được hưởng 100% lưu lượng miễn phí của gói.

1. **Gia hạn**

Thuê bao của gói cước đựoc tự động gia hạn theo tháng dương lịch cho đến khi thuê bao hủy bỏ hoặc chuyển sang gói cước mới.

1. **Chuyển đổi gói cước**

Khi thuê bao chuyển đổi từ gói cước Blackbery sang các gói cước cơ bản khác, hiệu lực của gói cước mới có tác dụng từ tháng tiếp theo. Thuê bao vẫn được hưởng các chính sách của gói cước hiện tại đến hết tháng.

Thuê bao BB không được đồng thời là các thuê bao Itouch, VIP cũng như các gói cước cơ bản khác.

1. **Tương tác gói cước.**

Thuê bao Blackbery không được phép đồng thời sử dụng các gói cước cơ bản khác. Việc sử dụng các gói cước cộng thêm như sau:

* Thuê bao BB không được phép đăng ký các gói cước của dịch vụ Mobile Internet cũng các gói dịch vụ có data khác.
* Gói gia đình, đồng nghiệp, Talk24: Thuê bao BB có thể được sử dụng một trong các gói cộng thêm này
* Thuê bao BB có thể đăng kí sử dụng gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái”.
* Thuê bao BB có thể sử dụng đồng thời gói VNPT Free talk và một trong các gói Talk24, gia đình, hoặc đồng nghiệp. Cuộc gọi VNPT Free talk sẽ được ưu tiên trừ cước trước (nếu có thể). Sau đó mới áp dụng Talk24 hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp (nếu có thể).
* Thuê bao BB cũng có thể sử dụng một trong các gói Alô. Thuê bao BlackBerry unlimited không thể sử dụng các gói cước data bổ sung của gói Alo. Các thuê bao BB khác được phép sử dụng và lưu lượng data được cộng dồn.
* Thuê bao BB có thể đồng thời sử dụng gói Alo free và gói VNPT trò chuyện thoải mái. Gói VNPT trò chuyện thoải mái sẽ được áp dụng trước (nếu có thể). Sau đó áp dụng đến gói Alô Free (nếu có thể).
* Thuê bao BB cũng có thể đồng thời tham gia Alo Free, VNPT trò chuyện thỏai mái và một trong các gói Talk24, gia đình, đồng nghiệp. Thứ tự được áp dụng (nếu có thể) là VNPT trò chuyện thoải mái, Alo Free, và Talk24 (hoặc gia đình hoặc đồng nghiệp)

1. **Các gói cước cộng thêm**
2. **Tính năng sử dụng Internet không giới hạn (EZU)**
3. ***Nội dung gói ~~khuyến mại~~***

Với tính năng EZU, khách hàng đc sử dụng 1Gb miễn phí ở tốc độ truy cập tối đa 8M/2M (down/up). Khi hết lưu luợng ở tốc độ cao, khách hàng tiếp tục sử dụng Internet miễn phí với tốc độ thông thường 256kbps/128Kbps (Down/up) – tốc độ cho phép khách hàng vẫn truy cập Internet để xem video, đọc tin tức, nghe nhạc…

1. ***Phí thuê bao***

* Thuê bao ezCom trả sau đăng kí tính năng EZU phải trả thêm 50000VND/tháng (chưa bao gồm phí thuê bao của một trong các gói Ez50/80/120/180/220).
* Với thuê bao trả sau, nếu đăng kí từ ngày 15 về trước tính 100% cước thuê bao, sau ngày 15 hàng tháng, tính 50%. Nếu khách hàng đăng kí EZU nhiều lần trong tháng và đăng kí sau ngày 15 thì tiếp tục được hưởng toàn bộ 1Gb tốc độ cao miễn phí nhưng cũng chỉ phải trả 50% mỗi lần đăng kí

1. ***Provisioning***
2. ***Đăng kí tính năng EZU***

* Thuê bao ezCom trả sau đang họat động.
* Thuê bao ezCom trả trước/trả sau đang sử dụng một trong các gói EZ (EZ50, 80, 120, 180, 220) (khách hàng đang sử dụng gói EZMAX không được sử dụng EZU
* Tổng dung lượng thuê bao sử dụng ở tốc độ cao là dung lượng EZU 1GB + dung lượng gói Ez mà thuê bao đang sử dụng
* Lưu lượng miễn phí sau khi KH đăng kí tính năng EZU = lưu lượng miễn phí chưa sử dụng hết của gói EZ khách hàng đang sử dụng + lưu lượng miễn phí theo quy định của tính năng EZU.
* Trường hợp trước khi đăng ký tính năng EZU, khách hàng đã sử dụng hết lưu lượng miễn phí của gói EZ, phần lưu lượng phát sinh ngoài gói EZ vẫn tính theo mức cước lưu lượng vượt gói
* Khách hàng có thể đăng kí tính năng EZU nhiều lần trong thời gian có hiệu lực của gói EZ. Khi đăng kí gói EZU nhiều lần, nếu lưu lượng ở tốc độ cao của khách hàng chưa sử dụng hết được phép cộng dồn sang lưu lượng của EZU mới.
* Tổng lưu lượng miễn phí tốc độ cao trong chu kì sử dụng (tháng dương lịch) của gói EZ và EZU chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian có hiệu lực của gói, không được cộng dồn sang chu kì tiếp theo.

1. ***Gia hạn của tính năng EZU***

* Tính năng EZU đc gia hạn cùng với việc gia hạn gói EZ50, 80, 120, 180, 220.
* Tự động gia hạn theo tháng dương lịch. Trứoc khi gói cước hết hạn 01 ngày, hệ thống sẽ nhắn tin thông báo việc gói cước + tính năng EZU đc tự động gia hạn.
* Tổng cước hàng tháng = cước sử dụng gói EZ + cước sử dụng tính năng EZU.
* Thời hạn tính năng EZU tính theo tháng dương lịch, đối với tháng đầu tiên sẽ tính theo tròn số ngày còn lại của tháng tính từ thời điểm đăng kí.

1. ***Hủy tính năng EZU***

* Tính năng EZU sẽ bị hủy khi
* Khách hàng soạn tin EZU\_OFF gửi 888 hoặc KH yêu cầu chuyển đổi hoặc hủy gói cước EZ đang dùng.
* Việc hủy tính năng EZU có hiệu lực ngay tại thời điểm khách hàng hủy gói cước thành công.
* Sau khi hủy khách hàng vẫn đc dùng phần lưu lượng miễn phí (nếu còn) của gói EZ và của tính năng EZU ở tốc độ truy cập tối đa cho đến hết hạn sử dụng của gói cước.
* Phân lưu lượng vượt mức miễn phí phát sinh nếu có ở tốc độ tối đa sẽ đc tính theo giá vượt gói
* Hủy từ ngày 15 trở về trước tính 50%, sau năm 15 tính 100%.

1. ***Tương tác gói cước***

Chỉ thuê bao Ezcom được đăng kí EzU

1. **Gói cước đồng nghiệp/gia đình**
2. **Nội dung:**

Gói cước cộng thêm dạng gọi nhóm trong nội bộ để hưởng mức cước ưu đãi.

Gói đồng nghiệp: Có 5 thành viên cùng là thuê bao trả sau của VNP trở lên, không giới hạn số lượng. Nếu nhóm nhỏ hơn 5 thành viên thì không được nhận khuyến mại từ tháng tiếp theo.

Gói gia đình: 2 thành viên trở lên, thuê bao đăng ký/hủy nhóm có hiệu lực từ tháng tiếp theo

1. **Bảng cước/khuyến mại**

* Phí hoà mạng lúc đăng kí lúc đầu: Theo quy định chung thuê bao trả sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số TT | Hướng gọi | Mức cước |
| 1 | Các thành viên gọi trong nhóm với nhau. | Giảm 50% so với giá cước nội mạng ~~giờ bận. (bỏ giờ rỗi từ 10/9/2013)~~ |

* Phí thuê bao hàng tháng: Theo quy định chung thuê bao trả sau
* Có hiệu lực bắt đầu từ tháng tiếp theo khi đăng kí mới hoặc hủy nhóm
* Trường hợp thuê bao chuyển từ trả sau sang trả trước thì các thuê bao thành viên khác khi gọi tới thuê bao này sẽ không được hưởng chính sách giảm cước của gói đồng nghiệp từ tháng tiếp theo.

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

Thuê bao đăng kí có hiệu lực vào bắt đầu từ tháng sau.

1. **Gia hạn**

Gói gia đình/đồng nghiệp tự động gia hạn trong các tháng tiếp theo

1. **Chuyển đổi/hủy bỏ**

Thuê bao chuyển đổi hoặc hủy bỏ gói cước sẽ có hiệu lực từ tháng tiếp theo

1. **Tương tác với gói cước khác**

* Thuê bao chỉ được sử dụng một trong các gói cước cộng thêm gia đình, đồng nghiệp, Talk24 không được sử dụng đồng thời 2 hoặc ba gói này.
* Các thuê bao sử dụng các gói cơ bản bao gồm Thuê bao trả sau Vinaphone, thuê bao Itouch, Blackbery và VIP được đăng kí sử dụng các gói cộng thêm gia đình, đồng nghiệp, Talk24.

1. **Talk 24**
2. **Nội dung**

Mỗi thuê bao VinaPhone (trả trước hoặc trả sau) có thể thiết lập 01 nhóm thân thiết (nhóm Talk24) gồm 3 hoặc 5 số điện thoại di động và cố định khác để được hưởng mức giảm giá cước đặc biệt khi gọi đến các số máy này.

* Thuê bao chủ nhóm: là thuê bao di động trả sau hoặc trả trước bất kỳ của VinaPhone
* Thuê bao thành viên: phải là thuê bao di động trả trước/trả sau khác của VinaPhone hoặc là thuê bao sử dụng đầu số cố định của VNPT (thuê bao cố định, GPhone, CityPhone, CDMA…).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gói Talk24-S  (*Talk24-Standard)* | Gói Talk24-E  *(Talk24-Extension)* |
| Số lượng thành viên nhóm – không bao gồm thuê bao chủ nhóm | **03** | **05** |
| Số lượng thuê bao cố định tối đa được phép đăng ký là thành viên nhóm | **01** | **02** |

1. **Bảng cước/khuyến mại**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gói Talk24-S | Gói Talk24-E |
| Cước thuê bao gói Talk24/ngày (Đã gồm thuế VAT) | **440 đồng** | **704 đồng** |
| Thời gian sử dụng tối thiểu sau khi đăng ký | **30 ngày** | **30 ngày** |
| Mức giảm cước cho chủ nhóm khi gọi đến các thành viên nhóm: | | |
| + Giảm cước phút đầu | **30%** | |
| + Giảm từ phút thứ 2 đến phút thứ 15 | **70%** | |
| + Giảm từ phút 16 trở đi | **30%** | |

* Không phân biệt giờ giảm, giờ bận khi gọi cho các thuê bao của nhóm
* Phương thức tính cước: 6 giây đầu + block 01 giây tiếp theo.
* Mức giảm cước nêu trên áp dụng cho các trường hợp sau:
* Áp dụng cho các cuộc gọi từ thuê bao chủ nhóm đến các thuê bao thành viên trong nhóm.
* Áp dụng cho toàn bộ phút cuộc gọi tương ứng và áp dụng cho cả phần cuộc gọi không tròn phút. Ví dụ: khách hàng gọi 70 giây: từ 60 giây đầu (06 giây + 54 block 01 giây) được giảm 30% cước và 10 block 01 giây tiếp theo được giảm 70% cước.
* Cước thuê bao Talk 24 được tính riêng rẽ, không bao gồm trong các mức cước thuê bao gói cước (ví dụ cước thuê bao tháng của dịch vụ trả sau, thuê bao ngày của dịch vụ VinaDaily…) mà khách hàng đang sử dụng.

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

* Có hiệu lực từ lúc đăng kí
* Sau khi đăng ký, khách hàng phải sử dụng gói cước tối thiểu trong 30 ngày.
* Các thuê bao cơ bản được phép đăng kí gói Talk24

1. **Hủy bỏ**

* Thuê bao hủy gói cước Talk24 có tác dụng từ tháng tiếp theo.

1. **Tương tác vói gói cước khác**

* Các thuê bao trả sau sử dụng gói cước đồng nghiệp và gia đình không được phép sử dụng gói cước Talk24.

1. **VNPT trò chuyện thoải mái**
2. **Nội dung**

Nhóm thuê bao gọi cho nhau trong nội bộ nhóm được miễn phí

1. **Bảng cước**

* Mất 159k (chưa VAT) /nhóm hàng tháng.
* Đăng kí một nhóm gồm 1 cố định 2 di động trả sau của cùng một viễn thông tỉnh/thành quản lí.
* Nếu thêm 1di động sẽ thêm 79000 đồng/tháng. Tối đa thêm 3 di động.
* Trong nhóm nói chuyện thoải mái không mất tiền sau khi đăng kí gói cước thành công.
* Trong trường hợp thuê bao thực hiện divert: Ví dụ nếu A gọi cho B thuộc nhóm VNPT, B thực hiện divert sang C với C là một thuê bao VNP nhưng không thuộc nhóm này thì vẫn tính tiền chặng từ B sang C cho B
* Gói không áp dụng cho video call

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

Thuê bao gói có hiệu lực từ lúc đăng kí thành công.

1. **Thay đổi/Hủy bỏ**

Việc thay đổi số lượng thành viên/hủy thuê bao có hiệu từ tháng tiếp theo.

1. **Tương tác với các gói khác**

* Các thuê bao thuộc gói cước cơ bản được đăng kí gói cước này (trừ các gói USB 3G)

1. **Thỏa sức Alô (VNP sẽ bổ sung danh sách chi tiết chính sách)**
2. **Nội dung**

Gói cước áp dụng cho các thuê bao đăng kí trả sau hòa mạng mới. thuê bao trả trước chuyển sang trả sau, không bao gồm thuê bao trả trước chuyển sang trả sau trong thời gian khuyến mại, thuê bao trả sau đang hoạt động.

Bao gồm các loại Alo: Alo, Alo3G, Alo\_DN, Alo3G\_DN, Alo\_Yte, Alo3G\_Yte

Các loại Alo khách nhau ở chính sách cước, đối tượng được tham gia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói Alo | Nhóm | Số phút hạn mức | Giá gói | | Hưởng bổ xung | | | Đối tượng |
| Ưu đãi | Không ưu đãi | Voice ngoại mạng | SMS  (nội mạng/ngoại mạng) | Data  (số MB, gói MI) |
| Alo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alo\_DN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alo3G | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alo3G\_DN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| AloYte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| AloYte3G | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Cụ thể trong file

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Gói ALO1 giới hạn 1000phút |
| 2 | Gói ALO1 giới hạn 1200phút |
| 3 | Gói ALO1 giới hạn 1500phút |
| 4 | Gói ALO1 giới hạn 2500phút |
| 5 | Gói ALO2 không giới hạn |
| 6 | Gói ALO2 giới hạn 1000 phút |
| 7 | Gói ALO2 giới hạn 1500 phút |
| 8 | Gói ALO2 giới hạn 2000 phút |
| 9 | Gói ALO2 giới hạn 2500 phút |
| 10 | Gói ALO3G1 giới hạn 1500phút |
| 11 | Gói ALO3G2 giới hạn 1500phút |
| 12 | Gói AloDN1 giới hạn 1500 phút |
| 13 | Gói AloDN1 giới hạn 2000 phút |
| 14 | Gói AloDN1 giới hạn 2500 phút |
| 15 | Gói AloDN1 giới hạn 3000 phút |
| 16 | Gói AloDN2 không giới hạn |
| 17 | Gói AloDN2 giới hạn 1500 phút |
| 18 | Gói AloDN2 giới hạn 2000 phút |
| 19 | Gói AloDN2 giới hạn 2500 phút |
| 20 | Gói AloDN2 giới hạn 3000 phút |
| 21 | Gói AloDN3G1 giới hạn 2000 phút |
| 22 | Gói AloDN3G1 giới hạn 2500 phút |
| 23 | Gói AloDN3G1 giới hạn 3000 phút |
| 24 | Gói AloDN3G2 giới hạn 2000 phút |
| 25 | Gói AloDN3G2 giới hạn 2500 phút |
| 26 | Gói AloDN3G2 giới hạn 3000 phút |

1. **Bảng cước/Khuyến mại**

Có hai loại khuyến mại như sau.

**Loại thứ nhất: Nhóm 1 (gọi tắt là KM1)**

* Khuyến mại phí hòa mạng, chuyển hình thức: Có thể có theo % (50% or 100%)
* Cước gói:

+ Tiền gói khách hàng phải đóng hàng tháng, có nhiều mức tương ứng từng đợt khuyến mại 21.000; 25.000; 35.000,… (đã có VAT và chưa bao gồm phí thuê bao tháng).

+ Trong tháng hòa mạng, nếu hòa mạng trước ngày 16 của tháng, thu 100% giá trị gói cam kết. Nếu hòa mạng từ ngày 16 trở đi, thu 50% giá trị gói cam kết.

* Thời lượng tối đa hưởng khuyến mại: Miễn 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng và số cố định/Gphone của VNPT (toàn quốc). Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ tính theo quy định bình thường.
* Tổng số phút miễn phí của gói có giới hạn. Có các loại giới hạn như sau: 700 phút,1000 phút, 2000 phút, 1500 phút, 2500 phút hoặc không giới hạn. Ứng với một giới hạn là một gói riêng
* ~~Lưu lượng các cuộc gọi Call Forward trong nội mạng (bao gồm callforward đến một số trong mạng và call forward đến VNPT tỉnh đó?) vẫn được tính vào dung lượng miễn phí.~~
* Lưu lượng các cuộc gọi Call Forward sang các hướng thuộc hướng khuyến mại vẫn được tính vào dung lượng miễn phí
* Các cuộc gọi khác được tính cước như bình thường.
* Tùy từng chương trình, có thể được miễn phí số phút thoại ngoại mạng (10 phút đầu cuộc gọi các hướng ngoại mạng) , số SMS,MMS bổ xung, số MB cước Data (500M) hoặc kèm gói MI\_MAX miễn phí

**Loại thứ hai: Nhóm 2 (KM2)**

* Khuyến mại phí hòa mạng, chuyển hình thức: Có thể có theo % (50% or 100%)
* Cước gói:

+ Tiền gói khách hàng phải đóng hàng tháng, có nhiều mức tương ứng từng đợt khuyến mại 21.000; 25.000; 35.000,… (đã có VAT và chưa bao gồm phí thuê bao tháng).

+ Trong tháng hòa mạng, nếu hòa mạng trước ngày 16 của tháng, thu 100% giá trị gói cam kết. Nếu hòa mạng từ ngày 16 trở đi, thu 50% giá trị gói cam kết.

* Thời lượng tối đa hưởng khuyến mại: Miễn 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng, cuộc gọi đến cố định VNPT/Gphone toàn quốc, gọi đến Mobiphone. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ tính theo quy định bình thường.
* Tổng số phút miễn phí của gói có giới hạn. Có các loại giới hạn như sau: 700 phút,1000 phút, 2000 phút, 1500 phút, 2500 phút; 3000 phút hoặc không giới hạn. Ứng với một giới hạn là một gói riêng. Phút gọi ngoài tổng thời lượng miễn phí tháng được tính theo quy đinh.
* Các cuộc gọi call fordward trong nội mạng và sang Mobifone, sang số cố định của VNPT toàn quốc, các cuộc gọi roaming sang mạng Mobiphone và bị gọi là số Mobiphone hoặc Vinaphone cũng thuộc lưu lượng khuyến mại
* Các cuộc gọi khác tính cước như bình thường.
* Chú ý khi đã miễn phí 10 phút đầu thì khi tính cước từ phút thứ 11 trở đi, phương thức tính cước là 1+1 thay vì 6+1 (do 6+1 đã nằm trong 10 phút khuyến mại)
* Tùy từng chương trình, có thể được miễn phí số phút thoại ngoại mạng (10 phút đầu cuộc gọi các hướng ngoại mạng) , số SMS,MMS bổ xung, số MB cước Data (500M) hoặc kèm gói MI\_MAX miễn phí

**Các gói phụ**

Thuê bao cũng có thể đăng kí trực tiếp gói phụ sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói cước thỏa sức Alô mở rộng | | Giá cước tháng (đã bao gồm VAT-10%&chưa bao gồm cước thuê bao tháng) ĐV VNĐ | | | | | | |
| KM1 | KM2 | Voice ngoại mạng | SMS nội mạng | SMS ngoại mạng | Data | Tổng  (VNĐ) |
| 50 phút | 500SMS | 100SMS | 500Mb |
|  |  | 35000 | 20000 | 22000 | 25000 |
| 1 | [KM1]+[Voice, SMS nội mạng, data] | x |  | 35000 | 20000 |  | 25000 | x+gói phụ |
| 2 | [KM1]+[Voice, SMStrong nước, data] | x |  | 35000 |  | 22000 | 25000 | x+gói phụ |
| 3 | [KM1]+[Voice, SMS nội mạng] | x |  | 35000 | 20000 |  |  | x+gói phụ |
| 4 | [KM1] +[Voice, SMS trong nước] | x |  | 35000 |  | 22000 |  | x+gói phụ |
| 5 | [KM1]+ SMS nội mạng+ Data | x |  |  | 20000 |  | 25000 | x+gói phụ |
| 6 | [KM1]+ [SMS trong nước, data] | x |  |  |  | 22000 | 25000 | x+gói phụ |
| 7 | [KM1]+voice, data | x |  | 35000 |  |  | 25000 | x+gói phụ |
| 8 | KM1+Voice | x |  | 35000 |  |  |  | x+gói phụ |
| 9 | KM1+SMS nội mạng | x |  |  | 20000 |  |  | x+gói phụ |
| 10 | KM1+SMS trong nc | x |  |  |  | 22000 |  | x+gói phụ |
| 11 | KM1+Data | x |  |  |  |  | 25000 | x+gói phụ |
| 12 | KM2+SMS nội mạng+ Data |  | x |  | 20000 |  | 25000 | x+gói phụ |
| 13 | KM2+SMS trong nc+data |  | x |  |  | 22000 | 25000 | x+gói phụ |
| 14 | KM2+SMS nội mạng |  | x |  | 20000 |  |  | x+gói phụ |
| 15 | KM2+ SMS trong nc |  | x |  |  | 22000 |  | x+gói phụ |
| 16 | KM2+data |  | x |  |  |  | 25000 | x+gói phụ |

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

Thuê bao đăng kí có hiệu lực ngay sau khi đăng kí thành công.

Trường hợp Admin tỉnh đăng ký trước ngày 21 có hiệu lực lùi ngày, từ ngày 21 có hiệu lực từ ngày đăng ký.

Đối với các gói phụ:

Thuê bao đăng kí trước ngày 21: Gói cước sẽ có hiệu lực từ đầu tháng.

Thuê bao đăng kí từ ngày 21 trở đi, Gói cước sẽ có hiệu lực từ tháng sau.

1. **Gia hạn**

* Các gói cước phụ sẽ tự gia hạn cùng với gói cước chính và có hiệu lực khi gói cước chính còn có hiệu lực.
* Các gói cước chính:

+ Thuê bao hết hạn trong tháng, gia hạn có hiệu lực từ tháng tiếp theo. Thời gian hưởng khuyến mại sau gia hạn tùy thuộc từng chính sách (hiện tại là 12 tháng)

+ Thuê bao hết hạn các tháng trước:

Thực hiện gia hạn trên CCBS (admin tỉnh, GDV) trước ngày 21 có hiệu lực từ đầu tháng, từ ngày 21 có hiệu lực vào tháng sau.

Thuê bao đăng ký gia hạn qua SMS: Hiệu lực từ tháng tiếp theo

1. **Chuyển đổi/hủy bỏ**

* Có thể chuyển đổi từ KM1 sang KM2 và ngược lại.
* Chuyển đổi/hủy gói có hiệu lực từ tháng tiếp theo. Riêng Admin tỉnh thực hiện trước ngày 21 có hiệu lực từ đầu tháng

1. **Tương tác với các gói cước khác**

* Nếu thuê bao tham gia chương trình Thỏa sức chọn số

+ Cước phát sinh ngoài lưu lượng khuyến mại sẽ được tính mức cước cam kết tháng của thuê bao chọn số.

+ Thuê bao chọn số có mức cam kết tháng từ 300K trở xuống nếu hòa mạng lựa chọn gói khuyến mại này sẽ được miễn cước cam kết tháng. Khách hàng vẫn phải đóng cước thuê bao tháng như bình thường. Khách hàng vẫn phải đặt cọc tương ứng với số thuê bao chọn và tiền đặt cọc được trừ vào hóa đơn cước tháng theo quy định hiện hành.

* Các thuê bao thuộc gói cơ bản (trừ thuê bao USB 3G được phép đăng kí gói cước này). Nếu là thuê bao Itouch hoặc VIP thì lưu lượng khuyến mại của gói Alô sẽ được trừ trước (nếu có thể) sau đó rồi mới đến lưu lượng của VIP/Itouch. Nếu thuê bao tham gia thêm các gói phụ thì lưu lượng khuyến mại SMS, Data của gói phụ sẽ được cộng dồn vào với lưu lượng SMS, Data của Itouch, VIP
* Nếu là thuê bao Mobile internet thì khi đăng kí các gói phụ data, lưu lượng data khuyến mại sẽ được cộng dồn vào.

1. **Gói doanh nghiệp DN209/DN299**
   * 1. **Nội dung**

Là gói cước thuê bao trả sau đăng ký thêm

* + 1. **Bảng cước/ khuyến mại**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **DN209** | **DN299** |
| 1 | Cước hòa mạng (đồng/lần) | 60.000 ( đã bao gồm SIM, đã có VAT) | |
| 2 | Cước gói (đồng/tháng - đã có VAT, đã bao gồm cước TB tháng) | 209.000 | 299.000 |
| 3 | Các ưu đãi của gói cước | Tham gia gói ALO1 2000 phút (miễn phí tới các hướng: VinaPhone, Gphone/cố định VNPT toàn quốc) | Tham gia gói ALO2 2000 phút (miễn phí tới các hướng: VinaPhone, MobiFone, Gphone/cố định VNPT toàn quốc) |
| 100 phút ngoại mạng (tới các hướng ngoài gói ALO1) | 100 phút ngoại mạng (tới các hướng ngoài gói ALO2) |
| 100 SMS trong nước | 100 SMS trong nước |
| 500 MB data | 1 GB data |
| 4 | Giá cước đối với phần sử dụng vượt gói: |  |  |
|  | Thoại/SMS trong nước | Áp dụng theo mức cước của TB trả sau thông thường. | |
|  | Data trong nước | 25 đ/50 Kb (đã có VAT) | |
|  | Hạn mức thanh toán tối đa đối với phần data vượt gói | 500.000đ/TB/tháng (đã có VAT) | |

**Chú ý:**

* Các ưu đãi của gói DN209/ DN299 có hiệu lực từ thời điểm thuê bao đăng ký gói.
* Hướng gọi của gói ALO trong gói DN209/ DN299:

+ ALO1: Miễn cước các cuộc gọi nội mạng VinaPhone *(không bao gồm cuộc gọi Video Call)* và cuộc gọi đến cố định VNPT/GPhone toàn quốc có thời lượng dưới 10 phút.

+ ALO2: Miễn cước các cuộc gọi theo các hướng gọi nội mạng VinaPhone *(không bao gồm cuộc gọi Video Call)*, gọi đến cố định VNPT/GPhone trên toàn quốc, gọi đến thuê bao MobiFone có thời lượng dưới 10 phút**.**

+ Đối với các cuộc gọi vượt thời lượng 10 phút hoặc vượt tổng thời lượng liên lạc miễn phí trong gói thì sẽ tính theo cước thuê bao trả sau theo quy định hiện hành của VinaPhone.

* Đối với thời lượng liên lạc miễn phí ngoại mạng/SMS trong nước, nếu sử dụng vượt thì sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành của VinaPhone.
* Thời gian cam kết và sử dụng: 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.
* Mức cước cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng được thu như sau:

+ Hòa mạng trước ngày 16 của tháng: thu 100% giá trị gói.

+ Hòa mạng từ ngày 16 của tháng trở đi: thu 50% giá trị gói.

- Trong thời gian hưởng khuyến mại, nếu thuê bao bị khóa 2 chiều, sau khi khôi phục lại và thanh toán hết cước nợ đọng sẽ được tiếp tục hưởng khuyến mại của chương trình này. Thời gian hưởng khuyến mại được tính tiếp tục từ tháng khôi phục lại thuê bao (các tháng hưởng khuyến mại còn lại kể từ thời điểm thuê bao hòa mạng mới của chương trình).

**Nguyên tắc tính cước**

* Tổng số phút thoại trong nước/bản tin SMS trong nước/data miễn phí phải được sử dụng hết trong tháng. Tổng số phút thoại trong nước/SMS trong nước/data miễn phí không sử dụng hết trong tháng sẽ không được cộng dồn cho tháng sau.
* Số phút thoại miễn phí trong nước không bao gồm các cuộc gọi trong trường hợp sau:

+ Các cuộc gọi đến dịch vụ thông tin KT-XH (108/1080, 108x, 801xxx);

+ Các cuộc gọi VideoCall;

* Các cuộc gọi vào các mã số tắt có tính cước thông tin di động trong nước (116, 117…);
* Truy xuất hộp thư thoại 942 của thuê bao, gọi đến số 9194 của hệ thống Ringtunes;
* Các cuộc gọi tới dịch vụ nhắn tin qua bàn khai thác viên 141;
* Truy xuất WAP;
* Các cuộc gọi vào dịch vụ VSAT;
* Các cuộc gọi vào các dịch vụ đã được quy định miễn cước (113, 114, 115);
* Các cuộc gọi vào các dịch vụ báo hỏng máy 119;
* Các cuộc gọi vào dịch vụ 1800xxxx, 1900xxxx;
* Các cuộc gọi do thuê bao bị gọi trả cước;
* SMS miễn phí trong nước bao gồm tất cả các bản tin SMS gửi đi trong nướ*c* (nhắn tin nội mạng, liên mạng trong và ngoài VNPT, nhắn tin từ VinaPortal đến thuê bao trong nước). Các trường hợp SMS khác (SMS gửi đến các số dịch vụ nội dung 8/7/6/4xxx, 9xx, nhắn tin thoại Say2Send….) thu cước theo quy định thông thường.

Số lượng data miễn phí được tính trừ trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu trong nước, không bao gồm dữ liệu phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu ở nước ngoài trong quá trình chuyển vùng quốc tế.

* + 1. **Provisioning**

1. **Đăng kí**

* Gói DN209/ DN299 có hiệu lực từ thời điểm thuê bao đăng ký gói
* Nếu đăng ký từ ngày mùng 1 đến ngày 15 theo tháng dương lịch: tính 100% cước thuê bao gói vào hóa đơn của tháng.
* Nếu đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng dương lịch : tính 50% cước thuê bao gói.
* Các thuê bao DN209/ DN299 được quyền đăng ký thêm các gói Mobile Internet hiện hành của VinaPhone và hiệu lực sử dụng gói MI đăng ký thêm được tính ngay từ thời điểm thuê bao đăng ký thành công gói MI theo nguyên tắc:

+ Dung lượng data miễn phí của gói MI đăng ký thêm sẽ được cộng dồn cùng với dung lượng data miễn phí của gói DN209/ DN299 (sử dụng trong tháng).

+ Cước lưu lượng vượt gói: 25đ/50KB

+ Hạn mức thanh toán tối đa đối với phần lưu lượng vươt gói: 500.000đ/tháng (đã có VAT).

1. **Gia hạn**
2. **Chuyển đổi gói cước**

* Chỉ cho phép chuyển đổi gói DN209 sang DN299 và ngược lại. Gói cước chuyển đổi có giá trị từ tháng kế tiếp.
* Gói Alo1/Alo2 hết hạn được gia hạn sang DN209/DN299. Chuyển đổi trước ngày 21 có hiệu lực từ đầu tháng, từ ngày 21 có hiệu lực tháng tiếp theo.

1. **. Kết thúc gói cước**

* Hiệu lực gói 12 tháng
* Trong thời gian hưởng khuyến mại, nếu khách hàng chấm dứt Hợp đồng sau đó khôi phục lại Hợp đồng sẽ không được tiếp tục hưởng khuyến mại của chương trình này.
* Khách hàng được phép hủy gói qua CCBS tại giao dịch. Hiệu lực hủy từ tháng sau
* Trường hợp Admin tỉnh hủy trước ngày 21 hiệu lực hủy ngay trong tháng
  + - 1. **Tương tác gói cước.**
* Các thuê bao DN209/ DN299 được quyền đăng ký thêm các gói Mobile Internet hiện hành của VinaPhone và hiệu lực sử dụng gói MI đăng ký thêm được tính ngay từ thời điểm thuê bao đăng ký thành công gói MI theo nguyên tắc:

+ Dung lượng data miễn phí của gói MI đăng ký thêm sẽ được cộng dồn cùng với dung lượng data miễn phí của gói DN209/ DN299 (sử dụng trong tháng).

+ Cước lưu lượng vượt gói: 25đ/50KB

+ Hạn mức thanh toán tối đa đối với phần lưu lượng vươt gói: 500.000đ/tháng (đã có VAT).

* Thuê bao DN209/DN299 không được đăng ký các gói ALO khác

1. **Gói Alo ZONE ????**
2. **Mobile Internet có giới hạn**
   * 1. **Nội dung**

Đây là gói cước cộng thêm để thuê bao có thể sử dụng dịch vụ dữ liệu

* + 1. **Bảng cước/khuyến mại**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại gói | Tên gói | Thời hạn sử dụng | Mức cước | | | Cách đăng ký |
| Cước TB (VNĐ) | Dung lượng miễn phí | Cước lưu lượng vượt gói |  |
| Gói mặc định | M0 | - | 0 | - | 75 đ/50KB | Để đăng ký, Quý Khách soạn tin: DK  TênGói gửi 888 |
| Gói  có giới hạn dung lượng miễn phí | M10 | 30 ngày | 10.000 | 50 MB | 25 đ/50KB |
| M25 | 25.000 | 150 MB |
| M50 | 50.000 | 650 MB |
| M100 | 100.000 | 1,5 GB |
| M135 | 135.000 | 2,2 GB |
| ~~M200~~ U30 | 200.000 | 3,5 GB |

***Chú ý:***

- Nguyên tắc tính cước:

+ Lưu lượng sử dụng được tính trên tổng lưu lượng download và upload.

+ Phần dung lượng miễn phí không áp dụng khi khách hàng đi roaming quốc tế.

+ Đơn vị tính cước dịch vụ Mobile Internet tối thiểu là 50 Kbyte (năm mươi kilobytes), phần lẻ chưa đến 50 Kbyte được tính tròn thành 50 Kbyte.

**Quy định hạn mức thanh toán tối đa:**

Đối tượng áp dụng: TB trả sau VinaPhone sử dụng dịch vụ Mobile internet

**Thuê bao trả sau thông thường:**

|  |  |
| --- | --- |
| Gói cước | Hạn mức thanh toán dịch vụ Mobile internet tối đa trong tháng |
| Gói mặc định M0 | 1.000.000 đồng |
| Gói M10, M25, M50 | Giá gói + 900.000 đồng |
| Gói M100, M135, ~~M200~~ U30 | Giá gói + 500.000 đồng |
| Gói cước | Hạn mức thanh toán dịch vụ Mobile internet tối đa trong tháng (đồng) |

* + 1. **Provisioning**

1. **Đăng kí**

* Nếu đăng ký từ ngày mùng 1 đến ngày 15 theo tháng dương lịch: tính 100% cước thuê bao gói vào hóa đơn của tháng.
* Nếu đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng dương lịch : tính 50% cước thuê bao gói.
* Hiệu lực của gói cước được tính từ thời điểm đăng ký thành công đến cuối tháng dương lịch và Quý Khách vẫn được hưởng 100% lưu lượng miễn phí của gói.

1. **Gia hạn**

* Gói cước được tự động gia hạn theo tháng dương lịch. ~~Đối với tháng đầu tiên tính từ ngày gia hạn đến ngày được đăng kí~~.
* Đối với thuê bao bị khóa 1 chiều, 2 chiều do nợ đọng cước: Dịch vụ sẽ tạm dừng cung cấp. Sau khi khách hàng nộp tiền, dịch vụ sẽ được tự động cung cấp lại cho khách hàng.

+ Trường hợp thời điểm nộp tiền của khách hàng trước thời điểm hết hạn gói, khách hàng được tiếp tục sử dụng gói cho đến khi hết hạn.

+ Nếu thời điểm khách hàng nộp tiền sau khi đã hết hạn gói : Hệ thống sẽ tự động gia hạn gói cước theo kì cước của ngày nộp tiền cước (nếu khách hàng không có nhu cầu hủy đăng kí gói).

* Đối với trường hợp thuê bao trả sau khóa 1 chiều/2 chiều do khách hàng yêu cầu khi đang sử dụng gói cước, dịch vụ sẽ tạm dừng cung cấp. Hết thời hạn tạm khóa thuê bao, dịch vụ sẽ được tự động cung cấp lại chokhách hàng, (tiếp tục sử dụng gói hoặc tự động gia hạn gói) nếu khách hàng không có yêu cầu hủy đăng kí gói.

1. **Chuyển đổi gói cước**

* Khi chuyển đổi từ gói cước trong phạm vi các gói từ M10 đến U30 dung lượng miễn phí của gói trước nếu chưa sử dụng hết sẽ được cộng dồn sang gói mới và thanh toán toàn bộ tiền của gói mới. Có thể cho phép chuyển từ gói có giá trị thấp hơn sang gói cao hơn và ngược lại.
* Khi chuyển đổi giữa các gói M10 đến U30, hạn mức chi trả tối đa trong tháng của thuê bao phụ thuộc vào gói nào có giá trị cao hơn. Ví dụ thuê bao chuyển từ gói M100 sang gói M50, hạn mức sử dụng tối đa trong tháng đó sẽ là 500K (theo hạn mức của M100). Từ tháng sau thuê bao sẽ có hạn mức thanh toán tối đa là 900K (theo hạn mức của M50)

1. **Kết thúc gói cước**

* Khi thuê bao hủy bỏ một gói cước M10->U30, hệ thống tự chuyển về gói mặc định M0.
* Phần lưu lượng miễn phí tốc độ cao của thuê bao sẽ được sử dụng cho đến hết tháng

1. **Tương tác gói cước.**

* Thuê bao trả sau chỉ được phép dùng một trong các gói Mobile internet
* Thuê bao Blackberry không được phép dùng gói Mobile internet
* Thuê bao khác bao gồm Itouch, VIP250/350 được phép dùng gói Mobile internet. Dung lượng gói MI đăng ký thêm được cộng dồn vào dung lượng miễn phí còn lại của gói Itouch
* Khi một thuê bao trả sau đang sử dụng một trong các gói M10-U30, khi chuyển sang một trong các gói Itouch, Blackbery thì gói cước Mobile Internet này bị hủy và lưu lượng ở tốc độ cao còn dư sẽ được chuyển sang cộng gộp với gói cước Itouch, Blackbery mới.
* Khi thuê bao đang sử dụng Alo + gói phụ data và cũng đồng thời sử dụng một trong các gói M10-U30 thì lưu lượng data được sử dụng sẽ được cộng dồn hàng tháng.

1. **Mobile Internet không giới hạn**
2. **Nội dung**

Gói cước data không giới hạn.

1. **Bảng cước.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại gói** | **Tên gói** | **Thời hạn sử dụng** | **Mức cước** | | | **Cách đăng ký** |
| **Cước TB (VNĐ)** | **Dung lượng miễn phí** | **Cước lưu lượng vượt gói** |  |
| Gói mặc định | M0 | - | 0 | - | 75 đ/50KB | Để đăng ký, Quý Khách soạn tin: DK  TênGói gửi 888 |
| Không giới hạn | MAX | 30 ngày | 50.000 | Không giới hạn (\*) | Miễn phí |
| MAX70 | 70.000 |

Với gói MAX/MAX70, Quý Khách được sử dụng lần lượt là 600 MB/ 1024 MB đầu tiên với tốc độ truy cập tối đa là 18 Mbps/2Mbps (Down/Up). Sau mức này, Quý Khách tiếp tục được sử dụng miễn phí dịch vụ nhưng ở tốc độ thông thường 256 Kbps/128 Kbps (Down/Up).

Cước gói: Đăng ký trước ngày 16 tính 100% giá gói, từ ngày 16 tính 100% giá gói. Trường hợp hủy gói ngược lại

1. **Provisioning**
2. **Đăng kí**

* Gói cước MAX có hiệu lực ngay sau khi khách hàng đăng kí thành công.
* Dung lượng miễn phí (ở tốc độ truy cập tối đa) bao gồm trong gói cước chỉ có hiệu lực sử dụng trong khoảng thời gian có hiẹu lực của gói cước, không được cộng dồn sang các chu kì tiếp theo
* Đối với gói MAX, sau khi dùng hết lưu lượng miễn phí ở tốc độ truy cập tối đa 8M/2M, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng Internet ở tốc độ cao, khách hàng thực hiện nhắn tin yêu cầu hủy gói MAX và thực hiện đăng kí lại. Hoặc nhắn tin đăng ký gói X10 để mở băng thông cho 300MB (giá gói 10k, dung lượng miễn phí 300MB)
* Trong trường hợp hủy gói MAX để đăng kí tiếp gói MAX mới mà lưu lượng tốc độ cao đang còn, thì lưu lượng này sẽ không được cộng dồn sang lưu lượng tốc độ cao của gói mới.
* Hiệu lực gói MAX tính theo tháng dương lịch, với tháng đầu tiên được tính theo số ngày còn lại của tháng đăng kí.
* Nếu đăng ký từ ngày 16 đến cuối tháng dương lịch : tính 50% cước thuê bao gói.

1. **Gia hạn**

Gói cước MAX được tự động gia hạn cho các chu kì tiếp theo trừ trường hợp khách hàng gửi lệnh hủy gói cước trước thời điểm hệ thống tự động gia hạn.

1. **Chuyển đổi gói cước.**

* Chuyển từ gói có giới hạn lưu lượng lên gói không có giới hạn lưu lượng (các gói MAX): Lưu lượng miễn phí của gói cũ không được cộng dồn.
* Chuyển đổi giữa các gói MAX (các gói MAX, MAX70) với nhau: Lưu lượng miễn phí ở tốc độ cao nếu còn cũng không được cộng dồn sang gói mới .
* Chuyển đổi từ gói MAX về gói MI: Lưu lượng miễn phí ở tốc độ cao nếu còn cũng không được cộng dồn sang gói mới.
* Một thuê bao trả sau thông thường đang sử dụng một gói M10->U30 khi chuyển sang thuê bao Itouch,

1. **Hủy gói cước**

Việc hủy này có hiệu lực ngay tại thời điểm khách hàng hủy gói cước thành công. Sau khi được hủy thì phần lưu lượng miễn phí ở tốc độ tối đa 8M/2M (nếu còn) của gói không được bảo lưu. Khách hàng không được hoàn tiền cước của thuê bao của gói cước khi hủy cước.

Cước gói: Hủy trước ngày 16 tính 50% giá gói, từ ngày 16 khách hàng trả 100% giá gói

TH khách hàng chuyển từ trả sau sang trả trước và ngược lại thì gói MAX cũng bị hủy

1. **Tương tác gói cước.**

* Thuê bao trả sau chỉ được phép dùng một trong các gói mobile internet
* Thuê bao Blackberry không được phép dùng gói Mobile internet
* Thuê bao khác bao gồm Itouch, VIP ~~không~~ được được phép dùng gói Mobile internet. Dung lượng gói MI đăng ký thêm được cộng dồn vào dung lượng miễn phí còn lại của gói hiện hành
* Khi một thuê bao trả sau đang sử dụng một trong các gói MAX, nếu chuyển sang gói cước mới (Itouch, blackberry) thì gói cước MAX sẽ bị hủy, phần lưu lượng tốc độ cao của gói MAX nếu còn cũng sẽ bị hủy.
* ~~Khi thuê bao đang sử dụng Alo + gói phụ data thì không được đăng kí gói MAX~~

1. **Gói MI doanh nghiệp**

Trong bảng thống kê có hai lần nhắc đến gói này nhưng số lượng thuê bao khác nhau ???

1. **KM Data LUMIA 920**

**2.11.1. Nội dung**

Khách hàng mua máy Nokia LUMIA 920 trong thời gian khuyến mại được đăng ký thêm

**2.11.2. Bảng cước/Khuyến mại**

Dung lượng Data miễn phí: 1.9GB trong 24 tháng

Vượt gói: Tính theo gói M0 : 75 đ/50k

Hạn mức tối đa: 900.000

**2.11.3. Provisioning**

**2.11.3.1. Đăng ký**

- Hiệu lực sau khi đăng ký thành công

**2.11.3.2. Chuyển đổi/Hủy gói**

Trong thời gian hưởng khuyến mại, khách hàng không được đăng ký các gói Mobile Internet khác. Trường hợp khách hàng muốn đăng ký các gói Mobile Internet khác, khách hàng cần thực hiện hủy gói khuyến mại đang sử dụng. Toàn bộ nội dung khuyến mại sẽ bị hủy bỏ từ thời điểm khách hàng đăng ký hủy thành công

Trong thời gian khuyến mại, nếu khách hàng thực hiện chuyển đổi từ trả trước sang trả sau hoặc ngược lại, toàn bộ nội dung khuyến mại sẽ bị hủy bỏ

**2.11.3.4. Tương tác các gói**

Trong thời gian hưởng khuyến mại, khách hàng không được đăng ký các gói Mobile Internet khác, muốn đăng ký gói MI khác thì phải hủy gói

Chương trình áp dụng với tất cả thuê bao phát triển mới hoặc thuê bao đang ở trạng thái hoạt động của VinaPhone hoặc, ngoại trừ các thuê bao sau:

- Các thuê bao đang đăng ký các gói cước iTouch, iSurf, Blackberry, VIP, MAX, Học sinh – Sinh viên,

- Các gói Thỏa sức Alo.

- Các thuê bao EzCom.

- Các thuê bao đang có hiệu lực các gói Mobile Internet

- Các thuê bao đang được hưởng các chương trình khác có khuyến mại Data đi kèm.

1. **KM Voice LUMIA 920**

**2.12.1. Nội dung**

Áp dụng cho khách hàng mua máy Nokia LUMIA 920 trong thời gian khuyến mại đăng ký thêm

**2.12.2. Bảng cước/Khuyến mại**

- Khuyến mại thoại: 1.500 phút nội mạng VinaPhone, không giới hạn số phút trong mỗi cuộc gọi

- Cước gói cam kết: 70.000 VNĐ/tháng (đã có VAT, không bao gồm cước thuê bao tháng)

- Đối với khuyến mại số phút gọi nội mạng của gói VNPT dành cho Thuê bao trả sau: Nếu trong tháng, khách hàng không sử dụng hết số phút được miễn phí, khách hàng sẽ không được cộng dồn vào tháng tiếp theo. Nếu khách hàng sử dụng quá số phút được miễn phí thì tính cước như quy

**2.12.3. Provisioning**

**2.12.3.1. Đăng ký**

Hiệu lực sau khi đăng ký thành công

Các thuê bao không được đăng ký: Bao gồm các thuê bao đang sử dụng các gói iTouch, Blackberry, VIP, Học sinh – Sinh viên,

- Các gói Thỏa sức Alo.

- Các thuê bao EzCom.

- Các thuê bao đang có hiệu lực các gói Mobile Internet

- Các thuê bao đang được hưởng các chương trình khác có khuyến mại Data đi kèm.

**2.12.3.2. Chuyển đổi/Hủy gói**

Hiệu lực sau khi hủy thành công

Trong thời gian khuyến mại, nếu khách hàng thực hiện chuyển đổi từ trả trước sang trả sau hoặc ngược lại, toàn bộ nội dung khuyến mại sẽ bị hủy bỏ

**2.12.4. Tương tác các gói**

Các thuê bao không được đăng ký: Bao gồm các thuê bao đang sử dụng các gói iTouch, Blackberry, VIP, Học sinh – Sinh viên,

- Các gói Thỏa sức Alo.

- Các thuê bao EzCom.

- Các thuê bao đang có hiệu lực các gói Mobile Internet

- Các thuê bao đang được hưởng các chương trình khác có khuyến mại Data đi kèm.

1. **Gói cước KM VNPT 5G**

**2.13.1. Nội dung**

Gói khuyến mại áp dụng cho thuê bao HCM hòa mạng đồng thời mua máy của CT-IN Trading

**2.13.2. Chính sách cước**

* Cước hòa mạng: Miễn phí 100%.
* Cước TB tháng: được tính trong gói cước.
* Nội dung gói cước: khách hàng khi đăng ký sử dụng một trong các gói cước 5G 500K, 5G 300K, 5G 200K, 5G 150K hoặc 5G 120K sẽ được hưởng KM miễn phí hàng tháng như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mức tiêu dùng miễn phí hàng tháng** | **GÓI CƯỚC** | | | | |
| **5G 500K** | **5G 300K** | **5G 200K** | **5G 150K** | **5G 120K** |
| Thoại nội mạng VNP (phút) | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 600 |
|
| Thoại ngoại mạng VNP (phút) | 450 | 250 | 150 | 80 | 50 |
|
| SMS trong nước (tin) | 200 | 100 | 50 | 50 | 30 |
|
| Data | M135 (2,2G) | M100 (1,5G) | M50 650Mb) | M50 (650M) | M50 (650M) |
|
|
| Thời gian cam kết | 24 tháng | 24 tháng | 18 tháng | 12 tháng | 12 tháng |

* Khách hàng phải cam kết thanh toán hàng tháng các mức sau:
* Gói bundle 1.000.000đ/tháng (500.000đ tiền gói cước và 500.000đ tiền máy)
* Gói bundle 600.000đ/tháng (300.000đ tiền gói cước và 300.000đ tiền máy),
* Gói bundle 400.000đ/tháng (200.000đ tiền gói cước và 200.000đ tiền máy),
* Gói bundle 300.000đ/tháng (150.000đ tiền gói cước và 150.000đ tiền máy),
* Gói bundle 200.000đ/tháng (120.000đ tiền gói cước và 80.000đ tiền máy),
* Miễn cước cam kết và ký quỹ đối với việc chọn số đẹp:

+ Miễn cước cam kết cho các số đẹp có mức cam kết từ 300.000đ/thuê bao/tháng trở xuống đối với các gói cước từ 5G 150K trở xuống,

+ Miễn cước cam kết cho các số đẹp có mức cam kết từ 500.000đ/thuê bao/tháng trở xuống đối với các gói cước từ 5G 200K trở lên.

* **Lưu ý:**
* Phần thoại nội mạng VNP: bao gồm gọi nội mạng VNP và vào mạng cố định VNPT HCM chỉ miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.
* SMS trong nước: bao gồm cả SMS đến VNP
* Phút gọi/SMS/Data vượt mức gói đã quy định hàng tháng được tính cước theo quy định hiện hành.
* Các cuộc gọi khác, sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành.

+ Trong quá trình sử dụng thuê bao có thể thực hiện đăng ký nâng cấp/chuyển đổi sang các gói [Mobile Internet (MI)] khác:

* Dung lượng thuê bao được sử dụng hàng tháng bao gồm: [dung lượng mặc định trong gói + (dung lượng của gói MI nâng cấp/chuyển đổi)].
* Khách hàng sẽ phải thanh toán thêm tiền cước thuê bao của gói MI đã nâng cấp/chuyển đổi.
* Nếu hủy gói MI nâng cấp/chuyển đổi thì dung lượng miễn phí sử dụng/tháng là: lưu lượng cố định trong gói/tháng. Sử dụng vượt quá lưu lượng hạn mức cố định trong gói tính cước vượt gói là 25 đồng/50Kb (đã bao gồm VAT)
* Phần vượt gói [dung lượng mặc định trong gói + (dung lượng của gói MI nâng cấp/chuyển đổi)] sẽ tính 25đồng/50Kb (đã bao gồm VAT).

+ Thuê bao đăng ký nâng cấp chuyển đổi lên gói cao hơn có hiệu lực ngay trong tháng. Nếu chuyển sang các gói thấp hơn thì có hiệu lực từ tháng kế tiếp.

**Các quy định khác :**

* Các gói MI khách hàng đã đăng ký sử dụng sẽ bị hủy khi chuyển sang sử dụng gói 5G.

**2.12.3. Provisioning**

**2.12.3.1. Đăng ký**

- Đăng ký trước 16: Hiệu lực từ thời điểm đăng ký

- Đăng ký từ 16: Hiệu lực gói từ tháng kế tiếp

- Các gói MI đang có sẽ bị hủy khi gói cước 5G có hiệu lực

**2.13.3.2. Chuyển đổi/Hủy gói**

- Thuê bao đăng ký nâng cấp chuyển đổi lên gói cao hơn có hiệu lực ngay trong tháng. Nếu chuyển sang các gói thấp hơn thì có hiệu lực từ tháng kế tiếp.

- Chuyển đổi/hủy gói MI đi kèm

Trong quá trình sử dụng thuê bao có thể thực hiện đăng ký nâng cấp/chuyển đổi sang các gói [Mobile Internet (MI)] khác:

* Dung lượng thuê bao được sử dụng hàng tháng bao gồm: [dung lượng mặc định trong gói + (dung lượng của gói MI nâng cấp/chuyển đổi)].
* Khách hàng sẽ phải thanh toán thêm tiền cước thuê bao của gói MI đã nâng cấp/chuyển đổi.
* Nếu hủy gói MI nâng cấp/chuyển đổi thì dung lượng miễn phí sử dụng/tháng là: lưu lượng cố định trong gói/tháng. Sử dụng vượt quá lưu lượng hạn mức cố định trong gói tính cước vượt gói là 25 đồng/50Kb (đã bao gồm VAT)
* Phần vượt gói [dung lượng mặc định trong gói + (dung lượng của gói MI nâng cấp/chuyển đổi)] sẽ tính 25đồng/50Kb (đã bao gồm VAT).

**2.13.4. Tương tác các gói**

- Thuê bao không được tham gia các gói Alo khác

**Gói cước VNPT 5G mới: VNP sẽ cụ thể lại sau**

1. **Gói MAX YTE 3**

* Là gói MAX được khuyến mại kèm gói Alo Y tế 3G. Được đăng ký tự động khi thuê bao đăng ký gói Alo Yế 3G
* Thuê bao được quyền hủy, chuyển đổi sang gói MI khác. Hiệu lực hủy/chuyển đổi ngay trong tháng, dung lượng còn lại không được bảo lưu

1. **Goi Opera Mini**

**2.15.1. Nội dung**

* Là gói cước không giới hạn lưu lượng data dành cho khách hàng sử dụng qua ứng dụng Opera Mini từ điện thoại di động để truy cập Internet.

**2.15.2. Bảng giá/Khuyến mại**

* Giá cước: 2.000 đồng/ngày. Miễn phí 1 tuần khi đăng ký sử dụng gói cước lần đầu.
* Miễn cước data, sử dụng không giới hạn tính năng truy cập nội dung các website, tải file (có dung lượng nhỏ hơn 15Mb) từ trình duyệt opera Mini phiên bản dành cho Vinaphone.
* Khách hàng sử dụng gói Opera Mini để sử dụng các nội dung trực tuyến như xem Video streaming, nghe Audio Streaming hoặc tải các file có dung lượng lớn hơn 15MB không được miễn cước data và tính cước data áp dụng theo gói Mobile Internet khách hàng đang sử dụng.
* Khách hàng đã đăng ký gói cước thành công nhưng sử dụng Ứng dụng Opera Minh phiên bản thấp hơn 4.3 không được miễn cước data và tính cước data áp dụng theo gói Mobile Internet khách hàng đang sử dụng.
* Khách hàng đã đăng ký gói cước thành công nhưng kết nối Internet không thông qua ứng dụng Opera Mini thì cước dữ liệu data phát sinh sẽ được tính theo gói Mobile Internet mà khách hàng đang sử dụng.
* Nếu khách hàng chưa đăng ký gói cước/đăng ký gói không thành côn/hủy gói cước thì khách hàng vẫn sử dụng ứng dụng Opera Mini để truy cập Internet và cước data sẽ được tính theo gói Mobile Internet khách hàng đang sử dụng.

**2.15.3. Provisioning**

**2.15.3.1. Đăng ký**

Hiêu lực ngay trong tháng

Tự động gia hạn và các chu kỳ cước tiếp theo

**2.15.3.2. Chuyển đổi, Hủy gói**

- Hủy gói: Hiệu lực tháng tiếp theo

**2.15.4. Tương tác các gói**

1. **Goi Báo Tuổi Trẻ**

**2.16.1. Nội dung**

Là gói cước cung cấp cho các thuê bao trả sau Vinaphone các tiện ích xem/nghe/tải trên máy ĐTDĐ tất cả các nội dung trên wapsite <http://m.tuoitre.vn> và trên ứng dụng của Báo tuổi trẻ.

**2.16.2. Bảng cước/Khuyến mại**

* Cước gói: 9.091 đồng/tháng. Chưa bao gồm thuế GTGT. Miễn cước chu kỳ cước thuê bao đầu tiên đối với khách hàng đăng ký lần đầu
* Miễn phí trên wapsite <http://m.tuoitre.vn> và trên ứng dụng của Báo tuổi trẻ
* Hiệu lực của gói cước: Có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và có hiệu lực trong tháng dương lịch

**2.16.3. Provisioning**

**2.16.3.1. Đăng ký/ Gia hạn**

* Đăng ký gói cước: Có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và có hiệu lực trong tháng dương lịch.
* Gia hạn gói cước: Sau khi hết hiệu lực, gói cước tự động.

**2.16.3.2. Hủy gói**

Hiệu lực từ thời điểm hủy gói, khách hàng vẫn phải trả cước gói trong tháng thực hiện hủy gói.

**2.16.4. Tương tác các gói**

1. **Goi X10 cho thue bao MAX, MAXS, MAX70**

**2.17.1. Nội dung**

Là gói cước đăng ký thêm để tăng dung lượng miễn phí ở tốc độ cao khi thuê bao đang sử dụng các gói MAX, MAXS, MAX70

**2.17.2. Bảng cước/Khuyến mại**

- Giá gói: 10.000 VNĐ (bao gồm VAT)

- Dung lượng miễn phí: 300MB

- Thời hạn sử dụng gói X10: Hết dung lượng miễn phí hoặc theo thời hạn gói MAX, MAXS, MAX70 trong tháng;

- Không gia hạn tự động

**2.17.3. Provisioning**

**2.17.3.1. Đăng ký**

- Hiệu lực ngay tại thời điểm đăng ký

- Thời hạn sử dụng gói X10: Hết dung lượng miễn phí hoặc theo thời hạn gói MAX, MAXS, MAX70 trong tháng;

- Không gia hạn tự động

**2.17.3.2. Hủy gói**

- Hủy gói: Hiệu lực ngay sau khi hủy. Dung lượng miễn phí trong gói X10 bị hủy khi hủy gói.

- Thời hạn sử dụng gói X10: Theo thời hạn gói chính MAX, MAXS, MAX70 trong tháng. Nếu gói chính hết hạn thì gói X10 tự động hết hạn

**2.17.4. Tương tác các gói**

- Chỉ cho phép đăng ký khi thuê bao đang dùng gói MAX, MAXS, MAX70.

- Tự động hủy khi gói chính bị hủy

1. **Gói cước truyền dữ liệu Nokia Messaging: Nokia combo,Nokia chat ,Nokia email**

**2.18.1. Nội dung**

Là cổng tích hợp dịch vụ, tiện ích đặc biệt (Push Email, Chat, đồng bộ, mạng Xã hội) dành cho máy ĐTDĐ Nokia có hỗ trợ tính năng Messaging thông qua ứng dụng Nokia Messaging (Client) duy nhất được cài đặt sẵn trên máy ĐTDĐ Nokia

**2.18.2. Bảng cước/Khuyến mại**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gói cước** | **Giá gói (Đã bao gồm VAT)** | **Dung lượng Data miễn phí** | **Cước lưu lượng vượt gói** |
|
| Nokia Chat (Chat) | **8.000** | **25Mb** | **25 đ/50Kb** |
| Nokia Email (Push email) | **10.000** | **50Mb** |
| Nokia Combo (Chat+Push Email) | **18.000** | **100Mb** |

* Khách hàng chỉ được đăng ký gói Nokia Chat và (hoặc) Nokia Email hoặc Nokia Combo.
* Khách hàng chỉ được sử dụng lưu lượng miễn phí data theo gói khi sử dụng trực tiếp từ ứng dụng Nokia Messaging trên các dòng máy ĐTDĐ Nokia. Trường hợp khách hàng sử dụng các tiện ích Chat, Email…. bằng các ứng dụng khác hoặc truy cập trực tiếp vào website/wapsite của nhà cung cấp dịch vụ sẽ không được miễn phí lưu lượng data phát sinh theo gói đăng ký.

**2.18.3. Provisioning**

**2.18.3.1. Đăng ký, gia hạn**

- Đăng ký: Hiệu lực ngay tại thời điểm đăng ký

- Thời hạn gói: Theo tháng dương lịch

- Gia hạn:Tự đông gia hạn

**2.18.3.2. Hủy gói**

Hiệu lực ngay khi hủy

**2.18.4. Tương tác các gói**

1. **KM Nokia E6 ??????**
2. **Goi KM GALAXY Y ????**
3. **Gói cước tích hợp thuê bao di động với EzCom:MAX100, MAX200**

**2.21.1. Nội dung**

Thuê bao di động trả sau tích hợp với 1 thuê bao EZCOM. Cước hai thuê bao này thể hiện trên 1 hóa đơn.

Có 2 hình thức tích hợp:

1. **Hình thức 1**: Thuê bao di động và ezCom dùng riêng gói cước data dành cho thuê bao di động (gói cước Mobile Internet) và ezCom (gói cước Mobile Broadband).

Thuê bao EzCom được tặng tiền theo mức cước sử dụng của thuê bao di động trong tháng trước:

Cụ thể:

* Điều kiện để thuê bao ezCom được tặng cước: Mức cước phát sinh của thuê bao VinaPhone trả sau trong tháng trước phải từ 100.000 đ/trở lên ( tương ứng với mức tặng cước cho thuê bao ezCom trong tháng sau là 20.000 đ/tháng)
* Cứ 100.000 đ cước phát sinh thêm của thuê bao VinaPhone trả sau trong tháng trước thì thuê bao ezCom được tặng thêm 10.000 đồng cước sử dụng.
* Tổng mức cước thuê bao ezCom trả sau được tặng không quá 100.000 đồng/tháng và chỉ có hiệu lực sử dụng trong tháng được tặng, không được bảo lưu sang các tháng tiếp theo.
* Thuê bao ezCom được sử dụng cước được tặng để thanh toán 50% giá gói và cước vượt gói phát sinh (nếu có) trong tháng.
* Các mức cước cụ thể như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Mức cước TB trả sau trong tháng trước | Mức cước TB ezCOM được tặng trong tháng |
| Từ 100.000đ đến dưới 200.000đ | 20.000đ |
| Từ 200.000đ đến dưới 300.000đ | 30.000đ |
| Từ 300.000đ đến dưới 400.000đ | 40.000đ |
| Từ 400.000đ đến dưới 500.000đ | 50.000đ |
| Từ 500.000đ đến dưới 600.000đ | 60.000đ |
| Từ 600.000đ đến dưới 700.000đ | 70.000đ |
| Từ 700.000đ đến dưới 800.000đ | 80.000đ |
| Từ 800.000đ đến dưới 900.000đ | 90.000đ |
| Từ 900.000đ trở lên | 100.000đ |

(*Ghi chú: Các mức cước trên đã bao gồm VAT*).

1. **Lựa chọn 2**: Thuê bao EzCom và di động trả sau dùng chung 1 gói cước data

VinaPhone cung cấp 2 gói data dùng cho tích hợp:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gói cước | Cước gói | Dung lượng miễn phí | Vượt gói |
| TH\_MAX100 | 100.000 | 2.3GB | Không giới hạn |
| TH\_MAX200 | 200.000 | 5GB |

Sau khi tích hợp, toàn bộ lưu lượng data phát sinh từ thuê bao di động và ezCom trả sau đều được tính vào 1 gói cước TH\_MAX.100/200.

Khi dùng hết dung lượng miễn phí ở tốc độ tối đa, cả 2 thuê bao đều bị bóp băng thông. Thuê bao được quyền đăng ký thêm gói TH\_MAX100/200 để cộng thêm dung lượng.

Cước gói tính cho thuê bao trả sau.

Đăng ký trước ngày 16, tính 100% giá gói. Đăng ký từ ngày 16 tính 50% giá gói

Khi tích hợp, các gói MI, gói EzCom cũ bị hủy, dung lượng miễn phí còn lại không được sử dụng

Khách hàng không được phép chuyển đổi sang các gói MI, ezCom khác bằng cách nhắn tin. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng các gói MI, ezCom khác, khách hàng phải đến các điểm giao dịch để yêu cầu hủy tích hợp hoặc yêu cầu chuyển sang lựa chọn 1

2.21.3. Provisioning

2.21.3.1. Đăng ký/ Hủy gói

Hiệu lực ngay thời điểm đăng ký/ hủy gói

Khi đăng ký lựa chọn 2 (dùng chung gói cước data), các gói MI, Ezcom cũ bị hủy. Dung lượng miễn phí còn lại cũng bị hủy theo.

Cho phép thay đổi thuê bao EZCOM tích hợp, tối đa 1 lần thay đổi trong tháng. Hai thuê bao tiếp tục sử dụng gói tích hợp.

Với lựa chọn 2, thuê bao được quyền đăng ký thêm gói TH\_MAX100/200 để cộng thêm dung lượng.

2.21.3.2. Chuyển đổi/Hủy gói

- Cho phép chuyển đổi 2 lựa chọn tích hợp, hiệu lực ngay trong tháng. Khi chuyển từ lựa chọn 2 sang lựa chọn 1 gói cước TH\_MAX100/200 tự động hủy, thuê bao EZCOM khôi phục lại gói Ezcom cơ bản, dung lượng còn lại của gói TH\_MAX không được bảo lưu

- Được phép hủy tích hợp, hiệu lực ngay trong tháng, dung lượng còn lại của gói TH\_MAX không được sử dụng.

**2.21.4. Tương tác giữa các gói**

- Với lựa chọn 2:

+ Sau khi tích hợp, thuê bao không được đăng ký các gói MI, EZCOM khác.

+ Được đăng ký thêm gói TH\_MAX100/200 để cộng thêm dung lượng miễn phí

1. **Gói cước phóng viên - nhà báo**

**2.22.1.Nội dung**

Gói cước truyền dữ liệu cho phóng viên, nhà báo, giáo viên sẽ được hưởng ưu đãi sau:

+Giảm 50% cước thuê bao và cước sử dụng vượt gói khi đăng ký sử dụng gói EZ120/ EZ180/EZ220 với lưu lượng sử dụng miễn phí trong gói không đổi.

+Giảm 50% cước thuê bao và cước sử dụng vượt gói khi đăng ký các gói cước M100/M135/U30 với lưu lượng sử dụng miễn phí trong gói không đổi.

+Trường hợp là thuê bao Mobile VNN sẽ được giảm 50% cước thuê bao và cước sử dụng vượt gói đối với dịch vụ EzCom trong gói Mobile Basic và Mobile Family .

+Khách hàng phải cam kết sử dụng dịch vụ ezCom trả sau và dịch vụ Vinaphone trả sau tối thiểu trong thời gian 06 tháng kể từ thời điểm đăng ký gói cước.

**2.22.2. Provisioning**

**2.22.2.1. Đăng ký**

Hiệu lực ngay trong tháng đăng ký

1. **Gói EZCOM taxi Mai Linh**

**1. Nội dung**

Là gói cước dành riêng cho Taxi Mai Linh của Hồ Chí Minh

**2. Bảng cước/ Khuyến mại**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gói cước** | **Dung lượng** | **Cước gói** | **Giá vượt gói (đ/1M)** | **Hạn mức tối đa** |
| TAX\_ML | **1 GB** | **40.000** | **60** | **900.000** |

* Tiền trên đã có VAT
* Tiền gói: Thu 50% giá gói nếu đăng ký từ ngày 16, đăng ký trước ngày 16 thu 100% giá gói.
* Giá cước vượt gói: Theo quy định giá cước EZCOM (60 đ/M, block 10k)

1. **Gói kèm EZCOM kèm Ipad**

**2.24.1. Nôi dung**

Là gói khuyến mại cho thuê bao dùng Ipad

**2.24.2. Bảng cước**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Gói** | **Giá gói/tháng (đã bao gồm thuế GTGT)** | **Lưu lượng miễn phí** | **Cước data vượt gói** |
| 1 | Cước hòa mạng (đồng/thuê bao/lần) | 25.000 đ (đã bao gồm MaxSIM) | | |
| 2 | Cước Data | | | |
|  | EZ50 | 35.000đ | 1Gb | 60 đ/Mb |
|  | EZ80 | 56.000đ | 1,5Gb |
|  | EZ120 | 84.000đ | 03Gb |
|  | EZ180 | 126.000đ | 4,5Gb |
|  | EZ220 | 154.000đ | 06Gb |
| 3 | Cước tin nhắn | Cước SMS áp dụng đối với thuê bao ezCom trả trước, trả sau: áp dụng theo tin nhắn SMS của thuê bao trả sau Vinaphone. | | |

**Lưu ý:**

* Gói cước iPad chỉ sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày hòa mạng thuê bao iPad mới.
* Thuê bao cũng được phép đăng ký tính năng EZU như các thuê bao ezCom khác
* Phương thức tính cước: Cước sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload. Đơn vị tính cước tối thiểu là 10 Kbyte, phần lẻ chưa đến 10 Kbyte được làm tròn thành 10 Kbyte.

1. **Gói cước EZCOM kèm USB riêng của HCM**

**1.Nội dung**

Là gói cước Ezcom áp dụng cho khách hàng mua USB , áp dụng riêng của HCM

**2.Bảng giá/Khuyến mại**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Gói** | **Giá gói/tháng (đã bao gồm thuế GTGT)** | **Lưu lượng miễn phí** | **Cước data vượt gói** |
|  | MB\_USB | 60.000đ | 2.5Gb | 60 đ/Mb |

* Đăng ký: Hiệu lực từ thời điểm đăng ký
* Hiệu lực gói: 12 tháng hoặc 24 tháng. Hết thời hạn sử dụng gói, chính sách cước áp theo gói cước Ezcom tương ứng gói cước cơ bản
* Tương tác gói: Thuê bao không được sử dụng gói khác kèm theo

1. **Gói cước Ezcom cho công ty Fomosa Hà Tĩnh: MB\_EZMAX1, MB\_EZMAX2**
   * + 1. **Nội dung**

Là gói cước Ezcom áp dụng riêng cho 1 doanh nghiệp của Hà Tĩnh

* + - 1. **Bảng cước/ Khuyến mại**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói cước | Dung lượng | Tiền gói (đã có VAT) | Loại gói | Thời gian sử dụng |
| **MB\_EZMAX1** | 1.5 GB | 50.000 | Không giới hạn dung lượng miễn phí | 12 tháng |
| **MB\_EZMAX2** | 3 G | 100.000 |

1. Cước gói trong tháng hòa mạng:

+ Hòa mạng trước ngày 16 tính 100% giá gói

+ Từ ngày 16 tính 50% giá gói

1. Sau khi sử dụng hết tổng dung lượng miễn phí, hệ thống bóp băng thông và thuê bao tiếp tục được sử dụng data miễn phí ở tốc độ thấp.
   * + 1. **Provisioning**
   1. **Đăng ký**
2. Hiệu lực gói: Trong tháng đăng ký
3. Không tính cước gói đối với Gói cước khởi tạo thuê bao, miễn phí dung lượng trước thời điểm đăng ký gói MB\_EZMAX1/MB\_EZMAX2
   1. **Chuyển đổi/ Hủy bỏ**
4. Thuê bao được nâng cấp 1 lần trong tháng từ EZMAX1🡪EZMAX2 . Hiệu lực tháng sau.
5. Hủy gói: Hiệu lực tháng kế tiếp
   * + 1. **Tương tác giữa các gói**

Không sử dụng đồng thời gói EZMAX1/EZMAX2 với các gói khác

1. **Goi EzMAX 3GB cho VP Bank**

**1. Nội dung**

Là gói cước EzCom cung cấp cho ngân hàng VP Bank thuộc Hồ Chí Minh

**2. Bảng cước /Khuyến mại**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gói cước | Dung lượng | Tiền gói (đã có VAT) | Tính chất |
| MB\_MAX3GB | 3 GB | 90.000 | Không giới hạn dung lượng miễn phí |

* Gói cước tháng, tiền gói 90000/tháng. Đăng ký trước ngày 15 thu 100% tiền gói, sau ngày 15 thu 50% tiền gói;
* Miễn phí 3G cước data ở tốc độ cao, bóp băng thông khi dung lượng sử dụng quá 3G;
* Chặn SMS

**3. Provisioning**

**3.1. Đăng ký**

- Hiệu lực trong tháng.

- Thời hạn gói: Không xác định

- Gia hạn: Không gia hạn

**3.2. Chuyển đổi/Hủy**

- Hiệu lực ngay trong tháng

**4.Tương tác các gói**

- Không sử dụng đồng thời các gói

1. **Gói**
2. **Gói**
3. **Gói**