|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  VIỆT NAM | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độclập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ**  **VIỄN THÔNG ANSV** | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2021 |
| Số: 111/ANSV-DO  Xác nhận đơn hàng PO1  hợp đồng 333-2021/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS |

Kính gửi: **Công ty**

Trước hết, Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Trung tâm trong thời gian qua.

Căn cứ Hợp đồng 333-2021/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS- gói thầu “Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband)” thuộc kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband) tương thích hệ thống gpon cho nhu cầu năm 2020” ký giữa Quý đơn vị và ANSV ngày 29/10/2021 .

Căn cứ Thư đặt hàng PO1 số 111/CUVT-KV ngày 29/10/2021 của Công ty.

Công ty ANSV xác nhận ngày có hiệu lực của Đơn đặt hàng nói trên là ngày 31/10/2021. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể lịch giao hàng chi tiết cho các tỉnh trong văn bản đề nghị nghiệm thu kỹ thuật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông: Nguyễn Hoài Nam – Phó Ban doanh thác – Điện thoại: 0918903099

Liên quan đến vấn đề bảo hành thiết bị, kính đề nghị Quý đơn vị liên hệ:

Ông: Nguyễn Ngọc Huy – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Chăm sóc khách hàng – Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV.

Mobile: 0906072626 - Cố định: 024 37506666 – Ext: 22 (liên hệ 24/7)

Địa chỉ: 124 – Hoàng Quốc Việt – P. Nghĩa Tân – Q. Cầu Giấy – Hà Nội

Xin gửi tới Quý đơn vị lời chào trân trọng.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: VT, DO.   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** |
|  |  | **Vũ Tuấn Khanh** |

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIAO HÀNG DỰ KIẾN**

(đính kèm công văn số 111/ANSV-DO ngày 31 tháng 10 năm 2021)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **VNPT Tỉnh/** | **Tổng số lượng** | **Giao hàng đợt 1** | | **Giao hàng đợt 2** | |
| **Thành phố** | **PO1** | **(dự kiến)** | | **(dự kiến)** | |
|  |  | **Số lượng** | **Ngày giao hàng** | **Số lượng** | **Ngày giao hàng** |
| 1 | An Giang | 2.629 | 1.800 | 24/09/2020 | 829 | 08/10/2020 |
| 2 | BRVũng Tàu | 1.900 | 1.300 | 21/09/2020 | 600 | 08/10/2020 |
| 3 | Bình Dương | 1.800 | 1200 | 23/09/2020 | 600 | 02/10/2020 |
| 4 | Bình Phước | 1.760 | 1.000 | 24/09/2020 | 760 | 07/10/2020 |
| 5 | Bình Thuận | 130 | 130 | 26/09/2020 |  |  |
| 6 | Bình Định | 3.830 | 2.500 | 22/09/2020 | 1.330 | 02/10/2020 |
| 7 | Bạc Liêu | 1.000 | 700 | 23/09/2020 | 300 | 07/10/2020 |
| 8 | Bắc Giang | 2.500 | 1.700 | 17/09/2020 | 800 | 02/10/2020 |
| 9 | Bắc Kạn | 30 | 30 | 21/09/2020 |  |  |
| 10 | Cà Mau | 2.100 | 1.400 | 24/09/2020 | 700 | 08/10/2020 |
| 11 | Cần Thơ | 930 | 930 | 28/09/2020 |  |  |
| 12 | Gia Lai | 800 | 800 | 22/09/2020 |  |  |
| 13 | Hà Nam | 1.000 | 700 | 17/09/2020 | 300 | 06/10/2020 |
| 14 | Hà Tĩnh | 300 | 300 | 22/09/2020 |  |  |
| 15 | Hòa Bình | 1.260 | 800 | 17/09/2020 | 460 | 06/10/2020 |
| 16 | Hải Phòng | 1.390 | 900 | 22/09/2020 | 490 | 03/10/2020 |
| 17 | Hậu Giang | 370 | 370 | 28/09/2020 |  |  |
| 18 | Khánh Hòa | 890 | 600 | 29/09/2020 | 290 | 08/10/2020 |
| 19 | Kiên Giang | 3.520 | 2.500 | 27/09/2020 | 1.020 | 08/10/2020 |
| 20 | Kon Tum | 380 | 380 | 23/09/2020 |  |  |
| 21 | Lai Châu | 380 | 380 | 17/09/2020 |  |  |
| 22 | Lâm Đồng | 3.800 | 2.500 | 23/09/2020 | 1.300 | 02/10/2020 |
| 23 | Lào Cai | 570 | 570 | 18/09/2020 |  |  |
| 24 | Long An | 520 | 520 | 28/09/2020 |  |  |
| 25 | Lạng Sơn | 430 | 430 | 18/09/2020 |  |  |
| 26 | Nghệ An | 2.260 | 1.500 | 23/09/2020 | 760 | 06/10/2020 |
| 27 | Nam Định | 760 | 760 | 18/09/2020 |  |  |
| 28 | Ninh Bình | 800 | 800 | 23/09/2020 |  |  |
| 29 | Ninh Thuận | 230 | 230 | 26/09/2020 |  | 08/10/2020 |
| 30 | Phú Yên | 760 | 760 | 29/09/2020 |  |  |
| 31 | Quảng Bình | 300 | 300 | 28/09/2020 |  |  |
| 32 | Quảng Nam | 80 | 80 | 29/09/2020 |  |  |
| 33 | Quảng Ngãi | 1.200 | 800 | 30/09/2020 | 400 | 06/10/2020 |
| 34 | Quảng Ninh | 950 | 600 | 21/09/2020 | 350 | 05/10/2020 |
| 35 | Quảng Trị | 1.180 | 800 | 26/09/2020 | 380 | 02/10/2020 |
| 36 | Sóc Trăng | 980 | 600 | 29/09/2020 | 380 | 06/10/2020 |
| 37 | Sơn La | 1.130 | 700 | 18/09/2020 | 430 | 05/10/2020 |
| 38 | Tây Ninh | 400 | 400 | 30/09/2020 |  |  |
| 39 | Thái Bình | 2.050 | 1.500 | 18/09/2020 | 550 | 05/10/2020 |
| 40 | Thái Nguyên | 130 | 130 | 19/09/2020 |  |  |
| 41 | Thanh Hóa | 3.000 | 2.000 | 24/09/2020 | 1.000 | 01/10/2020 |
| 42 | TT Huế | 1.010 | 700 | 25/09/2020 | 310 | 01/10/2020 |
| 43 | Tiền Giang | 1.900 | 1200 | 29/09/2020 | 700 | 01/10/2020 |
| 44 | Trà Vinh | 880 | 600 | 30/09/2020 | 280 | 02/10/2020 |
| 45 | Tuyên Quang | 30 | 30 | 19/09/2020 |  |  |
| 46 | Vĩnh Long | 760 | 760 | 25/09/2020 |  |  |
| 47 | Vĩnh Phúc | 310 | 310 | 21/09/2020 |  |  |
| 48 | Yên Bái | 1.710 | 1.000 | 19/09/2020 | 710 | 05/10/2020 |
| 49 | Điện Biên | 380 | 380 | 21/09/2020 |  |  |
| 50 | Đắk Lắk | 2.800 | 2.000 | 24/09/2020 | 800 | 05/10/2020 |
| 51 | Đồng Tháp | 260 | 260 | 25/09/2020 |  |  |
| 52 | Hà Nội | 900 | 900 | 19/09/2020 |  |  |
| 53 | TP Hồ Chí Minh | 4.600 | 2.600 | 17/09/2020 | 2.000 | 02/10/2020 |
|  | **Tổng cộng:** | **65.969** | **47.140** |  | **18.829** |  |