**NỘI DUNG BÁO GIÁ**

*(Kèm công văn số 63 /QPCTHTL ngày 17 tháng 3 năm 2025)*

Tên đơn vị/công ty báo giá:...................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

**BÁO GIÁ PHÁT QUẢNG CÁO TẠI SÂN BAY**

Kính gửi: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Địa điểm** | **Kích thước tối thiểu màn hình hiển thị quảng cáo** (*quảng cáo trên 1 mặt màn hình*) | **Số lượng (**chiếc**).** Mỗi mặt màn hình là 01 chiếc | **Thời gian quảng cáo**  **(**tuần**)** | **Đơn giá**  **(đồng)** | **Thành tiền (đồng)** |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | *4= 1 x 2 x 3* |
| 1 | Thuê quảng cáo trên màn hình Led khu vực cách ly, nhà ga T1, sân bay Nội Bài (ga đi quốc nội) đảm bảo các tiêu chí sau:  *- Tần suất phát: phát ít nhất 240 lần/ngày, phát 01 tuần (01 tuần = 07 ngày)*  *- Thời lượng 01 lần phát: 30 giây* | 02m x 03m | 1 | 16 |  |  |
| 2 | Thuê quảng cáo trên màn hình Led, khu vực làm thủ tục (ga đi quốc nội), sân bay Tân Sơn Nhất đảm bảo các tiêu chí sau:  *- Tần suất phát: phát ít nhất 240 lần/ngày, phát 01 tuần (01 tuần = 07 ngày);*  *- Thời lượng 01 lần phát: 30 giây.* | 07m x 02m | 1 | 16 |  |  |
| 3 | Thuê quảng cáo trên màn hình khung tranh điện Frame sân bay Nội Bài đảm bảo các tiêu chí sau:  *- Tần suất phát: phát ít nhất 120 lần/ngày, phát 01 tuần (01 tuần = 07 ngày);*  *- Thời lượng 01 lần phát: 30 giây* | 01 m x 1,5 m | 20 | 16 |  |  |
| 4 | Thuê quảng cáo trên màn hình khung tranh điện Frame sân bay Tân Sơn Nhất đảm bảo các tiêu chí sau:  *- Tần suất phát: phát ít nhất 120 lần/ngày, phát 01 tuần (01 tuần = 07 ngày);*  *- Thời lượng 01 lần phát: 30 giây*. | 1,4 m x 0,8 m | 20 | 16 |  |  |

- Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan

- Báo giá có hiệu lực ...... ngày kể từ ngày báo giá

|  |  |
| --- | --- |
|  | .........., ngày..........tháng.......năm 2025  ĐƠN VỊ BÁO GIÁ  (Ký và ghi rõ họ tên; Đóng dấu giáp lai) |