# **4. DỰ TOÁN CHI TIẾT**

## **4.1 Cơ sở lập dự toán**

Các văn bản làm căn cứ lập dự toán kinh phí cho việc dựng và triển khai phần mềm ứng dụng

* Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
* Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
* Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

## **4.2 Dự toán chi tiết**

### **4.2.1 Tổng hợp dự toán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Chi phí trước thuế** | **Thuế VAT(0%)** | **Chi phí sau thuế** |
|  | **CHI PHÍ XÂY LẮP(Gxl)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **CHI PHÍ THIẾT BỊ(Gtb)** |  |  | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
|  | Chi phí mua sắm thiết bị(Gms) | Gói thiết bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu(Gcsdl) | Gói phần mềm | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
|  | Chi phí lắp đặt thiết bị(Glđ) | Gói dịch vụ | 1 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
|  | Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng(Gđt) | Gói dịch vụ | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
|  | Chi phí triển khai, hỗ trợ,quản trị(Gtk) | Gói dịch vụ | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
|  | **CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN(Gqlda)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ(Gtv)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **CHI PHÍ KHÁC(Gk)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **CHI PHÍ DỰ PHÒNG(Gdp)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **TỔNG CỘNG**  **(I+II+III+IV+V+VI)** |  |  |  | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |

### **4.2.2 Tổng hợp mức đầu tư**