

**BẢNG BÁO GIÁ Thiết bị hội nghị truyền hình Sony PCS-G60DP**

*Ngày 17/12/2022*

***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **Thiết bị hội nghị truyền hình Sony PCS-G60DP** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** | |
| 1 | Thng số kỹ thuật- Độ phn giải: wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432), w4CIF (1024 x 576), c thể nhận: 720p (1280 x 720)- Băng thng: hỗ trợ 4 Mbps- m thanh: MPEG-4 AAC Stereo- Kết nối đa điểm: mở rộng ln 6 điểm khi nng cấp bộ giải m đa điểm, mở rộng ln đến 10 điểm khi kết nối với một thiết bị hội thảo nữa đ nng cấp bộ giải m đa điểm (Với ty chọn PCSA-MCG80)Cổng giao tiếp- Video Input: D-Sub 15-pin Dedicated Camera I/F x 1, Y/Pb/Pr x 1, RGB x 1.- Video Output: HDMI (hnh ảnh, m thanh) x 1, RGB x 1.Đặc tnh khc- Sử dụng H.264 High Profile hỗ trợ hnh ảnh chất lượng cao ngay cả khi băng thng thấp.- H.239 dual stream với 30fps cho hnh ảnh Video v truyền dữ liệu presentation một cch mượt m.- Ghi ch trực tiếp ln dữ liệu chia sẻ bằng Pen table- Hỗ trợ thẻ nhớ để ghi lại nội dung cuộc họp.- Chức năng Intelligent QoS gip hệ thống lun ổn định v bảo mật. CameraImage device1/4-type color CCDEffective Picture Elements440,000 pixelsFocal Lengthf=3.1 to 31 mmFocusAuto/ManualHorizontal Image Angle6.6 to 65 degreesZoom Ratiox 40 zoom(x 10 optical zoom, x 4 digital zoom)Pan/Tilt AnglePan100/ Tilt25S/N50 dBPosition Preset100 positionsOperating Temperature5C to 35C (41F to 95F)Operating Humidity20% to 80%StorageTemperature- 20C to + 60C (-4F to + 140F)Storage Humidity20% to 80% (non condensing)Power RequirementsDC 19.5 V (AC Adapter: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz)Dimensions (W x H x D)Codec: Approx. 282 x 56 x 244 mm (11 1/8 x 2 1/4 x 9 5/8 inches) excl. projectionsCamera unit: Approx. 130 x 138.5 x 130mm (5 1/8 x 5 1/2 x 5 1/8 inches) excl. projectionsVideo StandardResolutionQCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576),wCIF/w288p (512 x 288),w432p\*2 (768 x 432), w4CIF\*2 (1024 x 576), 720p\*2 (1280 x 720)Maximum Frame Rate30fps: H.264 - 720p\*2H.261 - QCIF, CIFH.263 - QCIF, CIFH.264 - QCIF, CIF, 4CIF, wCIF, w432p\*2, w4CIF\*210fps: H.263 - 4CIFBit Rate64 to 4,096 kb/sAudio StandardBandwidth and Coding- Point-to-point connectionMPEG-4 AAC Stereo: 22 kHz at 192 kb/s (IP only)MPEG-4 AAC Mono: 14 kHz at 48 kb/s, 64 kb/s, 96 kb/sMPEG-4 AAC Mono: 22 kHz at 64 kb/s, 96 kb/s (IP only)G.711: 3.4 kHz at 56 kb/s, 64 kb/sG.722: 7.0 kHz at 48 kb/s, 56 kb/s, 64 kb/sG.728: 3.4 kHz at 16 kb/s- Multipoint connectionG.711: 3.4 kHz at 56 kb/s, 64 kb/sG.722: 7.0 kHz at 48 kb/s, 56 kb/s, 64 kb/sScreen LayoutFull Screen, PinP, PandP, SideBySideITU-T Standards (excludes audio/video standards)H.231, H.241 H.242, H.243, H.245, H.350, H.460.18, H.460.19Other Standard Network ProtocolTCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTPMultipoint CapabilityUp to 6 sites (H.323)/up to 4 sites (H.320) with optional software PCSA-MCG80 Up to 10 sites (H.323) requires two PCS-G60D/G60DP units with optional software PCSA-MCG80 Using Cascaded ConnectionData SharingPC images up to SXGA resolution is supported Video annotation functionLip SynchronizationAUTO/OFFMic Off FunctionON/OFFEncryption ProtocolsH.233, H.234, H.235 ver.3Network FeaturesIntelligent QoS (Quality of Service)Adaptive FEC (Forward Error Correction), Real-time ARQ (Auto Repeat reQuest),ARC (Adaptive Rate Control), IP Precedence, DiffServeOthers Network FeaturesPacket reordering, TCP/UDP port setting, NAT, PPPoE, UDP shaping, Encryption,Auto gatekeeper discovery,UPnP\*3, URI Dialing, IPv6InterfaceVideo InputAUX video inputs(Y/Pb/Pr x 1, RGB x 1)Video OutputHDMI x 1, RGB x 1Audio InputExternal analog microphone input Mini-jack (Plug in power) x 2 (L/R),Audio Input (MIC/AUX) x 1 (RCA pin, stereo)Audio OutputHDMI (video, audio) x 1, Line Output (RCA pin, stereo) x 1,REC Output (RCA pin, stereo) x 1ControlRS-232C x 1MemoryStick1Tablet InterfaceTablet Interface x 1Maintenance InterfaceRS-232C x 1GeneralOperating Temperature5C to 35C (41F to 95F)Operating Humidity20% to 80%Storage Temperature- 20C to + 60C (-4F to + 140F)Storage Humidity20% to 80% (non condensing)Power RequirementsDC 19.5 V (AC Adapter: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz)Power Consumption40W (the codec only)Power Consumption (stand-by)10W (the codec only)Dimensions (W X H X D)Codec: Approx. 282 x 56 x 244 mm (11 1/8 x 2 1/4 x 9 5/8 inches) excl. projectionsCamera unit: Approx. 130 x 138.5 x 130mm (5 1/8 x 5 1/2 x 5 1/8 inches) excl. projectionsMass ApproxCodec: Approx. 2 kg (4 lb 3 oz), Camera unit: Approx. 1 kg (2lb 3 oz) | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* | |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  | |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | | | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**  \* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá \* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội \* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận \* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng \* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản  \* Thông tin tài khoản:   *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An  Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN  TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|