|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /202…/QĐ-UBND | *Lai Châu, ngày …tháng…năm 202….* |

DỰ THẢO

# QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

# ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

*Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;*

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/62015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;*

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư 04/2020/TTBTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số ………/TTr-STTTT ngày tháng năm 202….

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu và các đơn vị có liên quan hằng năm căn cứ số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công được giao, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được phê duyệt lập dự toán nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công gửi cơ quan chủ quản trực tiếp xem xét, kiểm tra, xác định và tổng hợp dự toán gửi Sở Tài chính, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền giao, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo giá được phê duyệt và các quy định hiện hành.

## Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

## Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như Điều 3;
* Bộ Thông tin và Truyền thông;
* Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
* Thường trực Tỉnh ủy;
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
* Thường trực HĐND tỉnh;
* Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
* Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
* UBND các huyện, thành phố;
* Công báo tỉnh;
* Lưu: VT,...
 | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **CHỦ TỊCH****Lê Văn Lương** |

**PHỤ LỤC**

**ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .........../QĐ-UBND ngày ….../202…. của UBND tỉnh)*

| **STT** | **Mã số** | **Dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Giá dịch vụ(đồng)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. 1** | **TTĐT.01.00.00** | **Dịch vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử…** | 01 hệ thống/năm | 39.412.438 |
| **II** | **MAIL.02.00.00** | **Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thư công vụ tỉnh** |   |   |
|  | MAIL.02.01.00 | **Cài đặt ứng dụng** |   |   |
| 2 | MAIL.02.01.01 | Cài đặt ứng dụng(Phần mềm nguồn mở Zimbra, OBM) | 01 phần mềm/thiết bị  | 5.464.831 |
| 3 | MAIL.02.01.02 | Cài đặt ứng dụng(Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postfix) | 01 phần mềm/thiết bị  | 6.508.593 |
|   | MAIL.02.02.00 | Cấu hình chức năng và tích hợp |   |   |
| 4 | MAIL.02.02.01 | Cấu hình chức năng và tích hợp (Phần mềm nguồn mở Zimbra, OBM) | 01 phần mềm/thiết bị  | 4.538.693 |
| 5 | MAIL.02.02.02 | Cấu hình chức năng và tích hợp (Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postfix) | 01 phần mềm/thiết bị  | 6.130.375 |
|   | MAIL.02.03.00 | Chuyển đổi dữ liệu |   |   |
| 6 | MAIL.02.03.01 | Chuyển đổi dữ liệu (quy mô nhỏ) | 01 bộ dữ liệu | 8.847.050 |
| 7 | MAIL.02.03.02 | Chuyển đổi dữ liệu (quy mô trung bình) | 01 bộ dữ liệu | 12.822.295 |
| 8 | MAIL.02.03.03 | Chuyển đổi dữ liệu (quy mô lớn) | 01 bộ dữ liệu | 16.761.787 |
|   | MAIL.02.04.00 | Xây dựng, biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng |   |  |
| 9 | MAIL.02.04.01 | Xây dựng, biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng (Phần mềm nguồn mở Zimbra, OBM) | 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng | 7.522.317 |
| 10 | MAIL.02.04.02 | Xây dựng, biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng (Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postfix) | 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng | 9.158.936 |
|   | MAIL.02.05.00 | Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nguồn mở |   |   |
| 11 | MAIL.02.05.01 | Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nguồn mở Zimbra | 01 nhóm (02 học viên) | 2.977.344 |
| 12 | MAIL.02.05.02 | Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postifix | 01 nhóm (02 học viên) | 3.591.340 |
|   | MAIL.02.06.00 | **Kiểm thử và nghiệm thu đưa vào sử dụng** |   |   |
| 13 | MAIL.02.06.01 | Phần mềm nguồn mở Zimbra, OBM | 01 phần mềm/thiết bị | 3.750.371 |
| 14 | MAIL.02.06.02 | Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postfix | 01 phần mềm/thiết bị | 4.487.458 |
|   | MAIL.02.07.00 | **Quản trị và vận hành hệ thống thư công vụ tỉnh** |   |   |
| 15 | MAIL.02.07.01 | Phần mềm nguồn mở Zimbra, OBM | 01 phần mềm/thiết bị/tháng | 3.584.975 |
| 16 | MAIL.02.07.02 | Phần mềm nguồn mở Sendmail, Postfix | 01 phần mềm/thiết bị/tháng | 4.363.262 |
| **III** | **ĐGAT.03.00.00** | **Đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước** |   |   |
| 17 | ĐGAT.03.01.00 | Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ | 01 hệ thống/lần | 31.737.068 |
| 18 | ĐGAT.03.02.00 | Đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin | 01 hệ thống/năm | 31.788.434 |
| **IV. 19** | **GSAT.04.00.00** | **Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin được giao quản lý** | 01 hệ thống/năm | 209.304.546 |
| **V** | **ƯCTT.05.00.00** | **Ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố máy tính cho các cơ quan nhà nước** |   |   |
| 20 | ƯCTT.05.01.00 | Ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng thông thường | 01 sự cố/lần | 9.377.406 |
| 21 | ƯCTT.05.02.00 | Ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng | 01 sự cố/lần | 14.756.902 |
| **VI. 22** | **HTCKS.06.00.00** | **Dịch vụ, hỗ trợ, quản lý sử dụng, vận hành chứng thư số, chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu** | 01 lần/người  | 230.399 |
| **VII** | **HTCNTT.07.00.00** | **Dịch vụ công trong vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh: Vận hành hệ thống thiết bị, bảo trì, nâng cấp; quản trị vận hành; sao lưu và phục hồi dữ liệu…** |   |   |
| 23 | HTCNTT.07.01.00  | Vận hành máy chủ vật lý | 01 thiết bị/năm | 60.046.204 |
| 24 | HTCNTT.07.02.00 | Vận hành máy chủ ảo hóa | 01 thiết bị/năm | 39.366.908 |
| 25 | HTCNTT.07.03.00 | Vận hành hệ thống tường lửa Firewall | 01 thiết bị/năm | 22.422.831 |
| 26 | HTCNTT.07.04.00 | Vận hành thiết bị cân bằng tải | 01 thiết bị/năm | 22.339.943 |
| 27 | HTCNTT.07.05.00 | Vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu (SAN) | 01 thiết bị/năm | 23.439.499 |
|   | HTCNTT.07.06.00 | Vận hành thiết bị mạng: Router/IPS/IDS, Switch |   |   |
| 28 | HTCNTT.07.06.01 |  Vận hành thiết bị mạng: Switch | 01 thiết bị/năm | 23.320.588 |
| 29 | HTCNTT.07.06.02 |  Vận hành thiết bị mạng: Router/IPS/ IDS | 01 thiết bị/năm | 29.510.110 |
| 30 | HTCNTT.07.07.00 | Vận hành thiết bị mạng: Modem, Converter, Access Point | 01 thiết bị/năm | 16.888.783 |
| 31 | HTCNTT.07.08.00 | Vận hành hệ thống cảnh báo, chữa cháy tự động | 01 thiết bị/năm | 25.061.600 |
| 32 | HTCNTT.07.09.00 | Vận hành hệ thống điều hòa nhiệt độ | 01 thiết bị/năm | 23.601.009 |
|   | HTCNTT.07.10.00 | Vận hành hệ thống máy phát điện |   |   |
| 33 | HTCNTT.07.10.01 | Vận hành khi mất điện | 01 thiết bị/giờ | 1.235.830 |
| 34 | HTCNTT.07.10.02 | Vận hành thường xuyên | 01 thiết bị/năm | 847.042 |
| 35 | HTCNTT.07.11.00 | Vận hành hệ thống camera giám sát | 01 đường truyền/năm | 25.159.822 |
| 36 | HTCNTT.07.12.00 | Vận hành đường truyền | 01 hệ thống/năm | 19.299.763 |
| 37 | HTCNTT.07.13.00 | Vận hành, quản trị hệ thống thông tin (phần mềm, ứng dụng) của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh | 01 hệ thống/năm | 76.279.753 |
| 38 | HTCNTT.07.14.00 | Vận hành hệ thống phần mềm giám sát an toàn thông tin | 01 hệ thống/năm | 376.626.292 |
| 39 | HTCNTT.07.15.00 | Vận hành phần mềm giám sát, điều hành thông minh | 01 hệ thống/năm | 307.068.226 |
| 40 | HTCNTT.07.16.00 | Vận hành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | 01 hệ thống/năm | 364.084.097 |
| 41 | HTCNTT.07.17.00 | Điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | 01 kết nối/lần | 83.748.248 |
|   | HTCNTT.07.18.00 | Cập nhật dữ liệu cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị |   |   |
| 42 | HTCNTT.07.18.01 | Dữ liệu có cấu trúc | 01 trường dữ liệu | 2.036 |
| 43 | HTCNTT.07.18.02 | Dữ liệu phi cấu trúc | 01 trường dữ liệu | 39.263 |
| 44 | HTCNTT.07.19.00 | Hỗ trợ người dùng hệ thống thông tin (phần mềm, ứng dụng) của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh | 01 hệ thống/năm | 70.019 |
| 45 | HTCNTT.07.20.00 | Bảo trì hệ thống máy chủ (DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, NMS, CA, WEB, FTP... và tương đương) | 01 thiết bị/lần | 6.470.324 |
| 46 | HTCNTT.07.21.00 | Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: Router/Thiết bị giám sát IPS/IDS | 01 thiết bị/lần | 7.225.618 |
| 47 | HTCNTT.07.22.00 | Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: Switch, Firewall/thiết bị cân bằng tải | 01 thiết bị/lần | 5.216.084 |
| 48 | HTCNTT.07.23.00 | Bảo trì thiết bị mạng Modem/hub | 01 thiết bị/lần | 433.654 |
| 49 | HTCNTT.07.24.00 | Bảo trì hệ thống lưu trữ (SAN) | 01 thiết bị/lần | 2.712.574 |
| 50 | HTCNTT.07.25.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo, chữa cháy tự động | 01 thiết bị/lần | 2.457.335 |
| 51 | HTCNTT.07.26.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ | 01 thiết bị/lần | 1.326.297 |
| 52 | HTCNTT.07.27.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy phát điện | 01 thiết bị/lần | 2.080.630 |
| 53 | HTCNTT.07.28.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống camera giám sát | 01 thiết bị/lần | 4.257.737 |
|   | HTCNTT.07.29.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện (UPS)  |   |   |
| 54 | HTCNTT.07.29.01 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện (UPS) <20KVA | 01 thiết bị/lần | 4.616.027 |
| 55 | HTCNTT.07.29.02 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện (UPS)>=20KVA | 01 thiết bị/lần | 8.758.299 |
| 56 | HTCNTT.07.30.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tiếp đất, cắt lọc sét cho thiết bị | 01 thiết bị/lần | 6.395.995 |
|   | HTCNTT.07.31.00 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cáp tín hiệu, điều khiển và phụ kiện |   |   |
| 57 | HTCNTT.07.31.01 | Kiểm tra, bảo dưỡng Patch panel/ Crossconnect | 01 cái/lần | 51.943 |
| 0 | HTCNTT.07.31.02 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF |   |   |
| 58 | HTCNTT.07.31.02.01 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF <= 8Fo | 01 bộ/lần | 468.593 |
| 59 | HTCNTT.07.31.02.02 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF <= 10Fo | 01 bộ/lần | 572.137 |
| 60 | HTCNTT.07.31.02.03 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF <= 12Fo | 01 bộ/lần | 670.999 |
| 61 | HTCNTT.07.31.02.04 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF <= 24Fo | 01 bộ/lần | 1.005.884 |
| 62 | HTCNTT.07.31.02.05 | Kiểm tra, bảo dưỡng ODF <= 48Fo | 01 bộ/lần | 1.304.741 |
|   | HTCNTT.07.31.03 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) |   |   |
| 63 | HTCNTT.07.31.03.01 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) <= 8Fo | 01 bộ/lần | 1.951.651 |
| 64 | HTCNTT.07.31.03.02 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) <= 10Fo | 01 bộ/lần | 2.057.041 |
| 65 | HTCNTT.07.31.03.03 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) <= 12Fo | 01 bộ/lần | 2.224.904 |
| 66 | HTCNTT.07.31.03.04 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) <= 24Fo | 01 bộ/lần | 2.784.610 |
| 67 | HTCNTT.07.31.03.05 | Kiểm tra, bảo dưỡng măng xông cáp sợi quang (MX) <= 48Fo | 01 bộ/lần | 4.026.020 |
| 68 | HTCNTT.07.31.04 | Kiểm tra, bảo dưỡng nút mạng | 01 nút mạng/lần | 244.662 |
| 69 | HTCNTT.07.31.05 | Kiểm tra, bảo dưỡng dây nhẩy | 01 sợi/lần | 120.799 |
| 70 | HTCNTT.07.31.06 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tủ rack | 01 tủ/lần | 3.931.145 |
| 71 | HTCNTT.07.32.00 | Bảo trì, bảo dưỡng phần mềm giám sát, điều hành thông minh | 01 lần/ hệ thống | 15.062.452 |
| 72 | HTCNTT.07.33.00  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | 01 lần/hệ thống | 109.053.793 |
|  | HTCNTT.07.34.00  | Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hệ điều hành máy chủ |   |   |
| 73 | HTCNTT.07.34.01 | Kiểm tra, đánh giá đối với hệ điều hành máy chủ Windows | 01 lần/ hệ điều hành | 2.232.467 |
| 74 | HTCNTT.07.34.02 | Kiểm tra, đánh giá đối với hệ điều hành máy chủ Unix | 01 lần/ hệ điều hành | 2.724.858 |
| 75 | HTCNTT.07.35.00 | Giám sát an toàn thông tin hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị | 01 hệ thống/năm | 170.387.043 |
| 76 | HTCNTT.07.36.00 | Quản lý tài nguyên mạng dùng chung của tỉnh (Tên miền, dảỉ địa chỉ IP) | 01 hệ thống/năm | 94.685.691 |
| **VIII.**77 | CKS.08.00.00 | Tổ chức hướng dẫn sử dụng và quản lý chứng thư số, chữ ký số trên các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước… | 01 lần/người | 726.227 |

*./.*