**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU LICENSE**

*Căn cứ hợp đồng số* *<ContractId> – gói thầu “<ContractName>” thuộc kế hoạch mua sắm “<ContractShoppingPlan>” ký ngày <ContractCreatedDate> giữa* *<SiteName> và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV;*

*Căn cứ Thư đặt hàng <POName> số <POId> ngày <POCreatedDate> của <SiteName>;*

*Căn cứ Công văn xác nhận đơn hàng số <POConfirmId> ngày <POConfirmCreatedDate> của Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV;*

*Căn cứ Biên bản xác nhận cài đặt License vào hệ thống giữa Tổng công ty Hạ tầng Mạng và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV;*

Hôm nay, <ngày tháng năm>, chúng tôi gồm có:

**Bên A: <SiteName>**

* Địa chỉ: <SiteAddress>
* Điện thoại: <SitePhonenumber> Fax: <SiteFaxNumber>
* Đại diện: <SiteRepresentative1> Chức vụ: <SitePosition1>

**Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV**

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
* Điện thoại: 024 38362094 Fax: 024 38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

*(Theo Quyết định số 288/GUQ-ANSV ngày 13/04/2018)*

**Bên Quản lý hệ thống GPON: TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG**

* Địa chỉ: 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
* Điện thoại: 024 3787 7777 Fax: 024 37876600
* Đại diện: Ông/Bà …………………….. Chức vụ: ………………………….

Ông/Bà …………………….. Chức vụ: ………………………….

Các bên cùng xác nhận bản quyền phần mềm (license) được cấp của Thư đặt hàng <POName> số <POId> thuộc hợp đồng <ContractId> như sau:

**1. Số lượng và chủng loại:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mô tả** | **Nhà SX** | **Xuất xứ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Hiệu lực** |
| 1 | Bản quyền quản lý ONT FTTH (bản quyền / ONT) | VNPT Technology/ Việt Nam | Việt Nam | Bản quyền | <POGoodsQuantity> | Vô thời hạn |
| 2 | Bản quyền quản lý ONT FTTH (bản quyền / ONT)  (Dự phòng bảo hành) | VNPT Technology/ Việt Nam | Việt Nam | Bản quyền | <POGoodsQuantity1> | Vô thời hạn |

**2. Các loại chứng từ kỹ thuật kèm theo:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hồ sơ yêu cầu** | **Chứng từ** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| 1 | Chứng chỉ bản quyền phần mềm (Software License Certificate) của nhà sản xuất | * Nhà sản xuất: VNPT Technology/ Việt Nam * Đơn vị cấp: VNPT Technology/ Việt Nam * Đơn vị được cấp: Viễn thông các tỉnh/thành phố thuộc đơn hàng. * Thời gian phát hành: <POQualityCertificationDate> | Đạt | Bản chính |

**3. Kiểm tra cài đặt trên hệ thống:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả kiểm tra** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| 1 | Hình thức cài đặt | Chuyển file/mã code theo giấy chứng nhận license để đơn vị sử dụng cài đặt vào hệ thống | Đạt |  |
| 2 | Cài đặt license vào hệ thống | Bản quyền quản lý ONT FTTH:  - Số lượng hiện tại:  - Số lượng cấp mới: <po.Total>  - Số lượng sau cài đặt: | Đạt |  |
| 3 | Thời gian cài đặt license vào hệ thống | Thực hiện vào ngày <POInstallLicenseDate> | Đạt |  |

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản và bên quản lý sử dụng giữ 02 bản.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | **ĐD BÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG** | **ĐẠI DIỆN BÊN B** |