**Mẫu số 12**

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN GÓI THẦU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Công việc** | **Địa điểm** | **Số ngày công** | **Số người tham gia** | **Nhóm thực hiện** | **Ngày làm việc** | | | | |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Chia ra** | | |
| **Ngày 01 =>10** | **Ngày 11 => 20** | **Ngày 21 => ...** |
|  | Khảo sát hệ thống CSDL | FPT, Tổng cục Hải quan | 180 | 18 | Nhóm khảo sát | 1 | 14 | Khảo sát yêu cầu về công cụ chuyển đổi và hệ thống CSDL cần chuyển đổi tại TCHQ | Chuẩn bị kế hoạch công việc chi tiết để CDDL |  |
|  | Phân tích thiết kế, xây dựng, kiểm thử và vận hành thử nghiệm công cụ chuyển đổi dữ liệu | FPT, Tổng cục Hải quan | 955 | 38 | Nhóm lập trình, phát triển ứng dụng; | 15 | 42 | Xây dựng các module; Kiểm thử các module | Xây dựng các module; Kiểm thử các module | Xây dựng các module; Kiểm thử các module |
|  | Triển khai chuyển đổi dữ liệu | TCHQ, Các cục hải quan | 5814 | 38 | Nhóm triển khai; | 43 | 224 | Triển khai thí điểm | Triển khai thí điểm; Triển khai diện rộng | Triển khai thí điểm; Triển khai diện rộng |
|  | Chuẩn bị thông tin danh mục dùng chung (CSF) cho hệ thống | TCHQ | 600 | 22 | Nhóm triển khai; | 225 | 252 | Chuẩn bị thông tin danh mục dùng chung (CSF) | Chuẩn bị dữ liệu doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK | Chuẩn bị dữ liệu quản lý rủi ro; Cập nhật dữ liệu vào hệ thống VNACCS/VCIS |
|  | Hỗ trợ triển khai running test VNACCS/VCIS và các hệ thống khác | TCHQ, Các chi cục hải quan | 1500 | 22 | Nhóm hỗ trợ; | 253 | 336 | Hỗ trợ các đơn vị hải quan vận hành thử hệ thống | Hỗ trợ các đơn vị hải quan vận hành thử hệ thống | Hỗ trợ các đơn vị hải quan vận hành thử hệ thống |

***Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013***

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**