PHỤ LỤC 1

Báo cáo, tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên

*(Kèm theo công văn số: /BTTTT-CNTT ngày tháng năm 2023 của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông)*

**Tên cơ quan, tổ chức:** …………………………………………………………………………………….............................

**I. Thuyết minh việc đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước**

| **TT** | **Tên sản phẩm,**  **dịch vụ CNTT** | **Mục đích sử dụng** | **Xuất xứ của sản phẩm/dịch vụ CNTT** (trong nước hay nước ngoài) | **Kinh phí** | **Lý do không mua sản phẩm, dịch vụ trong nước**  (nếu có, đề nghị nêu chi tiết) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐƯỢC ƯU TIÊN**

**1. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm phần mềm và phần cứng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phần mềm** | | | | | **Phần cứng** | | | | | **Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm và phần cứng**  *(triệu đồng)* |
| **Tổng số phần mềm trong nước** | **Kinh phí mua sắm phần mềm trong nước**  *(triệu đồng)* | **Tổng số phần mềm nước ngoài** | **Kinh phí mua sắm phần mềm nước ngoài**  *(triệu đồng)* | **Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm**  *(triệu đồng)* | **Tổng số thiết bị mua sắm trong nước** | **Kinh phí mua sắm thiết bị trong nước**  *(triệu đồng)* | **Tổng số thiết bị mua của nước ngoài** | **Kinh phí mua sắm thiết bị nước ngoài**  *(triệu đồng)* | **Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần cứng**  *(triệu đồng)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm nội dung số và dịch vụ CNTT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung thông tin số** | | | | | **Dịch vụ CNTT** | | | | | **Tổng kinh phí thực hiện mua sắm, sử dụng nội dung thông tin số và dịch vụ CNTT**  *(triệu đồng)* |
| **Tổng số sản phẩm nội dung số trong nước** | **Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số trong nước**  *(triệu đồng)* | **Tổng số sản phẩm nội dung số nước ngoài** | **Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số nước ngoài**  *(triệu đồng)* | **Tổng kinh phí thực hiện mua sắm sản phẩm nội dung số**  *(triệu đồng)* | **Tổng số dịch vụ CNTT sử dụng trong nước** | **Kinh phí sử dụng dịch vụ CNTT trong nước**  *(triệu đồng)* | **Tổng số dịch vụ CNTT sử dụng nước ngoài** | **Kinh phí sử dụng dịch vụ CNTT nước ngoài**  *(triệu đồng)* | **Tổng số kinh phí sử dụng dịch vụ CNTT**  *(triệu đồng)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CNTT TRONG GIAI ĐOẠN 2023-2025

*(Kèm theo công văn số: /BTTTT-CNTT ngày tháng năm 2023 của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông)*

| **TT** | **Tên nhiệm vụ, dự án** | **Mục tiêu đầu tư** | **Quy mô nội dung đầu tư** | **Phạm vi đầu tư** | **Thời gian triển khai** | **Tổng mức đầu tư dự kiến** | **Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách TW, địa phương, …)** | **Kinh phí đầu tư năm 2023** | **Kinh phí đầu tư năm 2024** | **Kinh phí đầu tư năm 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |