|  |
| --- |
| **Bản câu hỏi** và **Giấy yêu cầu bảo hiểm****Hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh** Số: |
| 1. Tên và địa chỉ của Người yêu cầubảo  |  |
|  hiểm |  |
|  | Người yêu cầu BH là 🞏 chủ sở hữu 🞏 chủ cho thuê 🞏 người thuê kho  |
| Tên và Địa chỉ Người thuê kho  |  |
| Tên và địa chỉ của kho lạnh |  |
|  |  |
| 2. Hệ thống EDP cần được bảo hiểm của | Tên nhà chế tạo, loại, năm sản xuất |
|  Người được bảo hiểm |  |
|  |  |
|  | 🞏 hệ thống mua mới 🞏 hệ thống thuê mướn |
|  | Người thuê mướn thiết bị có phải chịu trách nhiệm không  🞏 có 🞏 không  |
|  | Số giờ làm việc hàng ngày Chi phí cho hệ thống dự phòng một giờ :Số giờ sử dụng hệ thống dự phòng hàng ngày: Số ngày dự phòng trong một tháng |
|  | Có sử dụng hệ thống cung cấp điện dự phòng không? 🞏 có 🞏 không |
|  | Nếu có, giá trị của hệ thống này có bao gồm 🞏 có 🞏 khôngtrong số tiền bảo hiểm không? |
|  | Có sử dụng hệ thống điều hoà chỉ phục vụ cho 🞏 có 🞏 khônghệ thống EDP không? |
|  | Nếu có, giá trị của hệ thống này có bao gồm 🞏 có 🞏 khôngtrong số tiền bảo hiểm không? |
|  | Trong trường hợp hư hỏng hệ thống EDP có thể thể sử dụng hệ thống EDP khác mà không phải dùng hệ thống EDP ở nơi khác không? 🞏 có 🞏 không |
| 3. Hệ thống EDP bên ngoài có thể sử  | Tên và địa chỉ của 🞏 chủ sở hữu 🞏 người đi thuê |
|  dụng |  |
|  | Việc sử dụng hệ thống EDP thay thế có tuân theo điều kiện đặc biệtnào không (giai đoạn chờ, các biện pháp chuyển đổi,...) ? 🞏 có 🞏 không  |
|  | Nếu có, đề nghị nêu rõ |
|  |  |
|  |  |
| Hệ thống này đã được sử dụng chưa?  | 🞏 có 🞏 chưa Nếu có, bao nhiêu lần? |
|  | Nguyên nhân sử dụng |
|  |  |
|  |  |
|  | Thời hạn tối đa Chi phí phát sinh tối đa |
| 4. Xác định số tiền bảo hiểm | 4.1 Chi phí sử dụng hệ thống EDP ở nơi khác (tiền thuê) | Chi phí một giờ +x số giờ trong một ngày |
|  | 4.2. Chi phí bổ sung cho nhân viên hoặc các công việc phải trả cho bên thứ ba và những dịch vụ phát sinh do sử dụng hệ thống EDP ở nơi khác | một ngày + |
|  | 4.3 Chi phí vận chuyển phương tiện lưu trữ thông tin và nhân viên | một ngày + |
|  | 4.4 Chi phí đã tiết kiệm trong trường hợp xảy ra tổn thát nếu hệ thống EDP của người yêu cầu bị hỏng (tiết kiệm về điện, tiền thuê) | một ngày - |
|  | Số tiền bồi thường một ngày (STBT ngày)  | Hiệu số của (4.1 + 4.2 + 4.3) và 4.4 |
|  | Số tiền bảo hiểm một năm | (STBT ngày) x số ngày làm việc trong tháng khi các thiết bị được bảo hiểm được sử dụng x 12 |
|  | Chi phí gia tăng chỉ phát sinh một lần(ví dụ như chi phí lập chương trình) - số tiền bảo hiểm theo giá trị tổn thất đầu tiên (first loss)  |
| 5. Những điều kiện có thể lựa chọn | Thời hạn bồi thường 🞏 3 tháng 🞏 6 tháng 🞏 9 tháng 🞏 12 tháng 🞏 tháng  |
|  | Mức miễn thường🞏 2 lần 🞏 3 lần 🞏 5 lần 🞏 10 lần 🞏 lần số tiền bồi thường một ngày |
|  | Có loại trừ do đã thực hiện hợp đồng bảo hiểm khác không ? 🞏 có 🞏 không |
|  | Nếu có, đề nghị nêu rõ |
|  |  |
|  |  |
| 6. Ghi chú thêm |  |
|  |  |
| Chúng tôi cam kết rằng những lời kê khai trong Bản câu hỏi và giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực. Chúng tôi cũng đồng ý rằng, bản kê khai này là cơ sở đồng thời là bộ phận không tách rời của đơn bảo hiểm được cấp liên quan tới các rủi ro trên. Chúng tôi hiểu và thoả thuận rằng, BAO HIỂM AAA chỉ chịu trách nhiệm theo đúng với những điều khoản của đơn bảo hiểm và chúng tôi - Người được bảo hiểm, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào khác ngoài phạm vi của đơn bảo hiểm. BAO HIỂM AAA cam kết giữ bí mật tuyệt đối các thông tin do NĐBH khai báo trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm này.Khai tại ........................................................ Ngày ............ tháng ............ năm 199 |
| Người khai (ký tên, đóng dấu) |