2.4. Các định chế/giới hạn về ngân sách phát triển sản phẩm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHI PHÍ DỰ TÍNH (ĐVT: triệu) | | | |
|  | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| tiền đặt cọc 6 tháng | 72 | 2 | 144 |
| tiền thuê mặt bằng 6 tháng | 72 | 8 | 576 |
| tiền sửa chữa, trang trí |  |  | 100 |
| Máy tính/cái | 10 | 5 | 50 |
|  |  |  |  |