**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**------o0o------**

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ**

**TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN**

**Số: 23001/HĐTĐG-HCM**

* *Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017;*
* *Căn cứ Luật thương mại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc Hội thông qua ngày 01/01/2006;*
* *Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 20/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;*
* *Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Công ty TNHH Thẩm định giá Ánh Dương;*
* *Căn cứ vào nhu cầu của các bên có liên quan.*

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2023 tại văn phòng Công ty TNHH Thẩm định giá Ánh Dương, chúng tôi gồm có:

**BÊN A : CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

* Địa chỉ : 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
* Điện thoại : (028) 2220 0220 – Fax:
* Mã số thuế : 0300942001-008
* Tài khoản số : …………...................
* Đại diện : Ông **VĂN THANH HUY** – Chức vụ: Giám đốc.

**BÊN B : CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ÁNH DƯƠNG**

* Trụ sở : Số 113 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Văn phòng làm việc (Địa điểm kinh doanh): A2.0314 (Tháp A2) The Gold View – Số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Điện thoại : 08.3838.7939
* Mã số thuế : 0317784226
* Tài khoản số : 3878.3456789 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
* Đại diện : Ông **PHAN HOÀNG SƠN** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau khi thương lượng, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản với các điều kiện và điều khoản như sau:

**Điều 1: Nội dung công việc thực hiện**

1.1. Bên A yêu cầu Bên B thực hiện việc thẩm định giá tài sản cho Bên A, chi tiết cụ thể như sau:

* Tài sản thẩm định giá : - VTTB, CCDC, TSCĐ cần thanh lý trong năm 2023 “Danh mục tài sản kèm theo”.
  + Chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật của tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ đề nghị thẩm định giá được căn cứ theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định giá tại Điều 1 hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sửa đổi, bổ sung thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, hai Bên sẽ tiến hành thoả thuận, lập Phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng này
* Địa điểm thẩm định giá : Kho vật tư Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam - Số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Thời điểm thẩm định giá: Tháng 8/2023.
* Mục đích thẩm định giá : Tư vấn tham khảo giá trị tài sản để tham khảo cho việc xác định giá khởi điểm đấu giá theo quy định của pháp luật.
* Số lượng chứng thư Bên A yêu cầu: **03** bản chính (Tiếng Việt).

1.2. Bên B đồng ý thực hiện việc thẩm định giá tài sản nêu trên cho Bên A theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Quy trình thực hiện**

2.1. Hồ sơ liên quan về tài sản thẩm định giá được bên A cung cấp theo phụ lục Danh mục tài sản thẩm định và các hồ sơ pháp lý liên quan (nếu có). Trường hợp Bên A có nhu cầu thẩm định giá tài sản khác bổ sung các tài sản ngoài danh mục nêu trên, thì các Bên sẽ thỏa thuận cụ thể về thời gian, quy trình thẩm định đối với các tài sản này.

2.2. Kể từ ngày Bên A cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 2.1 điều này, Bên A phải hoàn trả hợp đồng dịch vụ này (Bên A đã ký) cho bên B; đồng thời Bên B đã khảo sát hiện trạng tài sản hoàn tất thì thời gian của hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Bên B phải hoàn tất việc lập Chứng thư thẩm định giá theo thỏa thuận.

2.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Bên B hoàn thành và cấp Chứng thư thẩm định giá trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và đồng thời Bên B đã nhận đủ hồ sơ liên quan đến việc thẩm định giá theo quy định tại khoản 2.1 và 2.2 điều này. Trường hợp Bên B muốn gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng phải thông báo cho Bên A và phải được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

2.4. Trường hợp Bên A có nhu cầu thẩm định giá bổ sung các tài sản ngoài danh mục thì các bên sẽ thỏa thuận cụ thể về thời gian, quy trình thẩm định đối với các tài sản này.

**Điều 3: Giá trị pháp lý của Chứng thư thẩm định giá**

3.1. Chứng thư thẩm định giá do Bên B cung cấp chỉ có giá trị đối với tài sản thẩm định giá tại thời điểm thẩm định giá.

3.2. Chứng thư thẩm định giá do Bên B cung cấp chỉ nhằm thực hiện mục đích ghi trong hợp đồng này.

3.3. Chứng thư có giá trị pháp lý khi khách hàng thanh toán đủ và đúng thời hạn thanh toán giá trị hợp đồng như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Sau khi bên A nhận được chứng thư thẩm định giá thì Bên A phải thanh toán giá trị hợp đồng hoặc phí còn lại phải thanh toán (nếu không có thỏa thuận nào khác) cho Bên B. Nếu Bên A không thanh toán hết toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B ghi trong hợp đồng này thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá ghi trong chứng thư đã cấp cho Bên A (Chứng thư thẩm định giá sẽ không có giá trị pháp lý) và Bên B sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chứng thư thẩm định giá.

**Điều 4: Giá trị hợp đồng, điều kiện và phương thức thanh toán.**

4.1. Giá dịch vụ thẩm định giá tài sản**: 30.000.000 đồng.**

(*Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng./.)*

*Ghi chú*: *Giá dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT./.*

4.2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4.3 Hình thức thanh toán: Thanh toán một lần trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán.

4.4. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

4.5. Trường hợp có nhu cầu cung cấp thêm Chứng thư thẩm định giá ngoài số lượng Chứng thư thẩm định giá theo thỏa thuận quy định tại khoản 1.1 điều 1 hợp đồng này thì Bên A phải thanh toán cho Bên B phí cung cấp thêm Chứng thư thẩm định giá. Mức phí cụ thể do hai bên thỏa thuận.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

5.1. Nhận Chứng thư thẩm định giá theo quy định tại điều 1 hợp đồng này.

5.2. Yêu cầu Bên B cung cấp thêm hoặc sao y văn bản Chứng thư thẩm định giá và phải trả thêm chi phí theo thỏa thuận.

5.3. Cung cấp cho Bên B các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thẩm định giá, hướng dẫn Bên B khảo sát hiện trạng tài sản theo quy định tại điều 2 hợp đồng này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, xác thực, đầy đủ của các hồ sơ, tài liệu mà mình cung cấp.

5.4. Thanh toán cho Bên B đầy đủ tiền dịch vụ thẩm định giá theo thỏa thuận trong hợp đồng và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

5.5. Chỉ được sử dụng Chứng thư thẩm định giá đúng mục đích thỏa thuận trong hợp đồng này. Nếu sử dụng sai mục đích, Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5.6. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản hoàn tất, thu thập thông tin liên quan đến tài sản được yêu cầu thẩm định giá.

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

6.1. Yêu cầu Bên A cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thẩm định giá, tạo điều kiện và hướng dẫn Bên B thực hiện khảo sát hiện trạng tài sản;

6.2. Yêu cầu Bên A thanh toán tiền dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

6.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bên A về kết quả thẩm định giá do mình thực hiện;

6.4. Từ chối thực hiện thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của Bên A khi nhận thấy tài sản đó không đủ điều kiện pháp lý để thực hiện việc thẩm định.

6.5. Thực hiện công việc thẩm định giá theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng khi ký hợp đồng với bên A.

6.6. Cung cấp cho Bên A Chứng thư thẩm định giá.

6.7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá trong quá trình thực hiện thẩm định giá tài sản.

6.8. Bên B được quyền sử dụng thông tin của hồ sơ thẩm định giá này bao gồm nội dung yêu cầu thẩm định giá, hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (nếu có); hóa đơn GTGT do bên B phát hành cho bên A, thông tin cơ bản về tài sản thẩm định giá để làm hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật.

6.9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

**Điều 7: Chấm dứt hợp đồng**

7.1. Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;
2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

- Trường hợp Bên A muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải thông báo trước cho Bên B 02 ngày và phải thanh toán cho Bên B tiền phí dịch vụ tương ứng với khối lượng công việc mà Bên B đã thực hiện. Phí này do Bên B xác định theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải thông báo trước cho Bên A 02 ngày và phải hoàn lại cho Bên A toàn bộ số tiền phí dịch vụ mà Bên B đã nhận (nếu có).

7.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

- Trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên kia.

- Trường hợp Bên A không nhận Chứng thư thẩm định giá theo quy định tại khoản 5.1 điều 5 hợp đồng này thì Bên B có quyền hủy bỏ Chứng thư thẩm định giá mà không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào của Bên A liên quan việc thẩm định tài sản. Trường hợp này thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A.

- Sau 10 ngày làm việc ký hợp đồng mà Bên A không hướng dẫn Bên B khảo sát hiện trạng tài sản; hoặc tối đa 10 ngày làm việc sau khi nhận thông báo của Bên B (bằng thư, qua email/hoặc tin nhắn điện thoại) mà Bên A không nhận chứng thư thẩm định giá hoặc đề xuất phương án (bằng thư, qua email/hoặc tin nhắn điện thoại) để nhận chứng thư thẩm định giá thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A.

- Nếu Bên B không cung cấp chứng thư thẩm định giá cho Bên A theo đúng thời gian thỏa thuận thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên B, đồng thời yêu cầu Bên B phải hoàn tiền đã nhận (nếu có) lại cho Bên A.

- Bên B không phải hoàn trả lại tiền phí dịch vụ đã nhận (nếu có) của Bên A trong trường hợp hợp đồng bị đơn phương chấm dứt do Bên A vi phạm.

7.4. Trường hợp Bên A không thanh toán tiền dịch vụ thẩm định giá như theo thỏa thuận quy định tại điều 4 và điều 5 của Hợp đồng này thì Bên A phải chịu tiền phạt vi phạm hợp đồng theo mức lãi suất ngân hàng không thời hạn đối với thời gian chậm trễ.

7.5. Trường hợp Bên B không cung cấp chứng thư thẩm định giá đầy đủ điều kiện theo yêu cầu của bên A đúng thời hạn thì Bên B phải chịu tiền phạt vi phạm Hợp đồng theo mức lãi suất ngân hàng không thời hạn đối với thời gian chậm trễ.

**Điều 8: Các thỏa thuận khác**

8.1. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải do hai bên thỏa thuận, được lập thành văn bản và là một phần không tách rời của hợp đồng.

8.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không thương lượng được, vụ việc sẽ do Tòa án nhân dân quận 4, TP.HCM giải quyết.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản.

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VĂN THANH HUY PHAN HOÀNG SƠN**

**DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ**

(Kèm theo Hợp đồng số 23001/HĐTĐG-HCM ngày 01/08/2023)

| **Số TT** | **Mã số TSCĐ** | **Tên TSCĐ** | **Đơn vị**  **tính** | **Số lượng** | **Ngày**  **đưa**  **vào SD** | **Ngày ngừng**  **SD** | **Giá trị hạch toán sổ sách (VNĐ)** | | | | **% chất lượng còn lại** | **Tình trạng kỹ thuật** | **Biện pháp xử lý** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nguyên giá** | **Hao mòn** | **GTCL** |  | |  |  |  |
| **I** | **Tài sản cố định** |  |  |  |  |  | **14.080.050.357** | **14.080.050.357** |  |  | |  |  |  |
|  | 1.41040000.0000481 | SDH-STM 4 (config#7) | Bộ | 1 | 31/12/2010 | 2023 | 193,664,660 | 193,664,660 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000479 | Switch quang 24 khe cắm | Bộ | 1 | 31/12/2010 | 2023 | 111,983,000 | 111,983,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000472 | Bộ chuyển mạch truy cập Switch Access màu đen | Bộ | 1 | 19/08/2011 | 2023 | 1,033,368,082 | 1,033,368,082 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000469 | Card mở rộng MCU- Số máy 86076 | Bộ | 1 | 1/12/2007 | 2023 | 268,670,600 | 268,670,600 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000468 | Thiết bị đầu cuối HNTH VSX7000s | Bộ | 1 | 1/12/2007 | 2023 | 83,097,600 | 83,097,600 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000467 | Thiết bị Router HNTH | Bộ | 1 | 1/9/2007 | 2023 | 977,493,600 | 977,493,600 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000466 | Thiết bị MCU (Bộ ĐK đa điểm) màu xám đen | Bộ | 1 | 1/9/2007 | 2023 | 1,037,880,000 | 1,037,880,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000461 | Server IBM 236 | Bộ | 1 | 9/3/2007 | 2023 | 111,488,000 | 111,488,000 | 0 | 2% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000454 | Modem Quang Telinous SM 0197734 | Bộ | 1 | 4/7/2006 | 2023 | 33,672,225 | 33,672,225 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000453 | Modem Quang Telinous SM 0197742 | Bộ | 1 | 4/7/2006 | 2023 | 33,672,225 | 33,672,225 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000444 | Thiết bị lưu trữ ngoài - IBM V3700 | Bộ | 1 | 25/12/2013 | 2023 | 337,660,000 | 337,660,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000443 | Máy chủ chuyên dụng - IBM X3850 + PM Microsoft  #02 | Bộ | 1 | 25/12/2013 | 2023 | 488,687,000 | 488,687,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000442 | Máy chủ chuyên dụng - IBM X3850 + PM Microsoft #01 | Bộ | 1 | 25/12/2013 | 2023 | 488,687,000 | 488,687,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000429 | Thiết bị quản lý truy cập tập trung | Bộ | 1 | 24/09/2012 | 2023 | 292,000,000 | 292,000,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000428 | MAY CHU IBM BLADECENTER HS22 | Bộ | 1 | 24/09/2012 | 2023 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000427 | MAY CHU IBM BLADECENTER HS22 | Bộ | 1 | 24/09/2012 | 2023 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000422 | Thiết bị Firewall chuyên dụng Cisco ASA 5540 | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 307,000,000 | 307,000,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000419 | Router Cisco 3945 | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 298,300,000 | 298,300,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000418 | MCQL nguồn nhân lực HRM IBM Blade Server | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 157,500,000 | 157,500,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000417 | MCQL nguồn nhân lực HRM IBM Blade Server | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 157,500,000 | 157,500,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000416 | MCQL nguồn nhân lực HRM IBM Blade Server | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 157,500,000 | 157,500,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000415 | MCQL nguon nhan luc HRM IBM Blade Server | Bộ | 1 | 1/3/2012 | 2023 | 157,500,000 | 157,500,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.43090200.0000409 | MAY IN TALLY GENI COM T6312 | Bộ | 1 | 1/12/2010 | 2023 | 118,300,000 | 118,300,000 | 0 | 2% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000407 | ổ cứng IBM HS 300GB 15K ( 5 cái \*8.500.000) | Bộ | 1 | 1/12/2010 | 2023 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000406 | ổ cứng IBM HS 300 GB 10K SCSI (12 cái \* 6.300.000 ) | Bộ | 1 | 1/12/2010 | 2023 | 75,600,000 | 75,600,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000405 | Thiết bị Load Blancing Cisco 11501+TBị chuyển đổi quang điện | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 161,866,000 | 161,866,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000404 | Thiết bị Transceiver ( Module kết nối cáp quang) | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 85,203,500 | 85,203,500 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000402 | Thiết bị chuyển mạch số 3 Cisco Cataly st C2960 G-24TC-L | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 48,128,500 | 48,128,500 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000400 | Thiết bị External Firewall Cisseo ASA 5540 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 414,500,000 | 414,500,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000399 | IBM SAN Switch - Brocade 02 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 115,537,500 | 115,537,500 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000398 | IBM SAN Switch -BROCADE 01 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 115,537,500 | 115,537,500 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000397 | IBM SAN Storage DS5020 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 1,699,912,500 | 1,699,912,500 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000395 | IBM SERVER BLADE 08 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 90,967,500 | 90,967,500 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000394 | IBM SERVER BLADE 07 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000393 | IBM SERVER BLADE 06 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000392 | IBM SERVER BLADE 05 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000391 | IBM SERVER BLADE 04 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000390 | IBM SERVER BLADE 03 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000389 | IBM SERVER BLADE 02 | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 108,381,000 | 108,381,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000388 | IBM SERVER BLADE | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 111,871,500 | 111,871,500 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000387 | Thiết bị khung máy chủ phiến IBM - Chassic | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 552,903,000 | 552,903,000 | 0 | 5% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000386 | THIếT Bị  INTEMAL FIREWALL JUNIPER SSG 550M | Bộ | 1 | 1/10/2010 | 2023 | 199,760,000 | 199,760,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000382 | Máy Server loai CMS SR2520SAXR | Bộ | 1 | 1/12/2008 | 2023 | 41,500,000 | 41,500,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000381 | máy Server laoi - IBM X3200 Xeon E3110 DC | Bộ | 1 | 1/12/2008 | 2023 | 46,250,000 | 46,250,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000380 | May Server loai - IBM X3200 Xeon E3110 DC | Bộ | 1 | 1/12/2008 | 2023 | 46,250,000 | 46,250,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41010100.0000379 | Máy vi tính XT Notebook Sony | Bộ | 1 | 1/12/2008 | 2023 | 33,867,714 | 33,867,714 | 0 | 2% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.43090200.0000376 | MAY IN TALLY T6312 | Bộ | 1 | 1/1/2008 | 2023 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | 2% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000374 | SERVER CMIS - FMIS | Bộ | 1 | 1/12/2007 | 2023 | 41,420,450 | 41,420,450 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000373 | SERVER  CMIS - FMIS | Bộ | 1 | 1/12/2007 | 2023 | 41,420,450 | 41,420,450 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000372 | Thiết bị Media Converter + phụ kiện | Bộ | 1 | 1/11/2007 | 2023 | 39,129,169 | 39,129,169 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000371 | Thiết bị Media Converter + phu kiện | Bộ | 1 | 1/11/2007 | 2023 | 39,129,169 | 39,129,169 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000370 | SERVER ELEADSVR AS E7320 EP2DG | Bộ | 1 | 1/12/2006 | 2023 | 37,030,000 | 37,030,000 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000367 | H/THONG MANG CISCO 3745 ROUTER | Bộ | 1 | 9/1/2004 | 2023 | 241,974,604 | 241,974,604 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000366 | H/THONG MANG RACKMOUNT CHASSIS | Bộ | 1 | 9/1/2004 | 2023 | 99,363,345 | 99,363,345 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000365 | H/THONG MANG CISCO CATALYST 3550 - 12G | Bộ | 1 | 9/1/2004 | 2023 | 101,089,834 | 101,089,834 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41040000.0000364 | H/THONG MANG IBM FASTTT600 STORAGE | Bộ | 1 | 9/1/2004 | 2023 | 427,080,209 | 427,080,209 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.46000000.0000572 | SWITCH ACCESS 48PORT 10/100/1000 MBPS VÀ CARD UPLINK 4\*1GBPS EX2200(WAN LAN) #1 | Bộ | 1 | 15/09/2017 | 2023 | 47,511,505 | 47,511,505 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.46000000.0000544 | INVERTER 10kVA | Bộ | 1 | 4/5/2017 | 2023 | 189,800,000 | 189,800,000 | 0 | 2% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.31010200.0000362 | XE OTO 5 CHO FORD ESCAPE XLT BS: 52S- 4131 SM: AJ 359530 | cái | 1 | 5/1/2004 | 2023 | 753,636,364 | 753,636,364 | 0 | 20% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.43160000.0000363 | MAY CHIEU SONY CS5 100-200V, 50-60HZ | cái | 1 | 5/1/2003 | 2023 | 44,698,800 | 44,698,800 | 0 | 1% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.43050100.0000441 | MAY SCAN TOC DO CAO HP7500 | cái | 1 | 1/10/2013 | 2023 | 30,114,000 | 30,114,000 | 0 | 3% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41010100.0000426 | Máy vi tính XT MacBook Air i7/4Gb 39400053 | cái | 1 | 27/08/2012 | 2023 | 44,293,626 | 44,293,626 | 0 | 25% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |
|  | 1.41010100.0000425 | Máy vi tính XT MacBook Air i7/4Gb 39400053 | cái | 1 | 30/07/2012 | 2023 | 44,293,626 | 44,293,626 | 0 | 20% | | Hư hỏng không sử dụng được | Bán thanh lý |  |