|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định giá để làm cơ sở xác định giá thanh lý tài sản công của Trường, nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị báo giá gửi báo giá theo mẫu quy định (Phụ lục 2).
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:
* Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.
* Nhận qua Email: ntththao@hcmus.edu.vn/SĐT: 0865766192 – Nguyễn Thị Thanh Thảo.
1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25 tháng 04 năm 2025.
2. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
3. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.
4. Chi phí thẩm định giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác (nếu có).

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý theo Phụ lục 1.
2. Yêu cầu đối với đơn vị thẩm định giá:
* Có đầy đủ tư cách pháp nhân, giấy phép hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
* Cam kết thực hiện thẩm định đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, trung thực.
* Cung cấp chứng thư thẩm định giá hợp lệ theo quy định.
1. Thời gian thực hiện thẩm định:
* Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ.
1. Phương thức thanh toán:
* Tạm ứng: Không áp dụng.
* Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
* Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hợp lệ.
1. Thành phần hồ sơ báo giá:
* Báo giá theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2).
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động thẩm định giá.
* Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của đơn vị thẩm định.

Trân trọng thông báo.

**TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ**

 **(đã ký)**

 **Lê Thị Nga**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNG GIÁ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục tài sản** | **Chủng loại** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Năm đưa vào sử dụng** | **Nguyên giá (đồng)** | **Giá trị còn lại** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy nén khí | Máy nén khí; máy dò khí trong bảo quản | Cái | 1 | 1998 | 10.000.000 | - |  |
| 2 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 1998 | 4.195.700 | - |  |
| 3 | Thiết bị điện di cứng | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 1998 | 10.287.000 | - |  |
| 4 | Nồi hấp tiệt trùng | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 1999 | 36.778.000 | - |  |
| 5 | Máy lạnh | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 1999 | 19.807.000 |   |  |
| 6 | Máy lạnh | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 1999 | 13.850.000 | - |  |
| 7 | Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 1999 | 22.927.619 | - |  |
| 8 | ổn áp 30KVA LIOA | Ổn áp | Cái | 1 | 1999 | 12.377.230 | - |  |
| 9 | Máy lọc nước | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 1999 | 11.569.799 | - |  |
| 10 | Scaner EPsonGT 9600\_k.CNTT | Máy scan | Cái | 1 | 2000 | 11.489.390 | - |  |
| 11 | Máy cất nước bằng thuỷ tính \_ Khoa MT | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2000 | 6.939.126 | - |  |
| 12 | Mua máy lạnh\_K.Công Ngệ Thông Tin | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 16.400.000 | - |  |
| 13 | Máy lạnh \_K.CNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 18.500.000 | - |  |
| 14 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 15.444.000 | - |  |
| 15 | Máy lạnh và phụ kiện\_K.CNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 30.600.000 | - |  |
| 16 | Máy lạnh Toshiba\_ K.CNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 9.550.000 | - |  |
| 17 | Mua máy lạnh\_K.Công Ngệ Thông Tin | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 16.400.000 | - |  |
| 18 | Máy DHKK national\_Ban Giám hiệu | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 12.750.000 | - |  |
| 19 | Máy lạnh Toshiba\_ K.CNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2000 | 9.550.000 | - |  |
| 20 | ổn áp \_ K.Toán | Ổn áp | Cái | 1 | 2000 | 14.853.300 | - |  |
| 21 | Bàn vi tính\_P Lap Khoa Toán | Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh | Cái | 20 | 2000 | 15.840.000 | - |  |
| 22 | Mua bàn vi tính\_ PM K.CNTT | Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh | Cái | 25 | 2000 | 18.750.000 | - |  |
| 23 | UPS 2200VA và Switch\_Pmềmạng | Máy móc, thiết bị khác | Cái | 1 | 2000 | 17.534.195 | - |  |
| 24 | Máy chiếu 3M Projector MP7630\_ K.CNTT | Máy chiếu | Cái | 1 | 2001 | 73.073.000 | - |  |
| 25 | Bộ nguồn 1 chiếu 1A\_ BM\_VLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Bộ | 1 | 2001 | 3.800.000 |   |  |
| 26 | Bộ nguồn cao áp 1500V \_ BM. VLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Bộ | 1 | 2001 | 3.000.000 | - |  |
| 27 | Máy bơm 2,2 HP \_ PTN Vật Lý Chân không | Máy bơm hơi, nén khí | Cái | 1 | 2001 | 4.500.000 | - |  |
| 28 | Máy Metrologic MS 6720\_TV.Cao học | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2001 | 22.944.960 | - |  |
| 29 | Máy chiếu \_ Thư viện Trường | Máy chiếu | Cái | 1 | 2001 | 47.994.100 | - |  |
| 30 | Máy in \_ Thư viện | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 6.311.901 | - |  |
| 31 | Máy in HP 5160C \_ Thư viện | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 1.910.931 | - |  |
| 32 | My Scanner\_BM. Hoá HC | Máy scan | Cái | 1 | 2001 | 4.000.000 | - |  |
| 33 | Máy T&H WorkStatiền\_PTN VLKT Cao | Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu | Cái | 1 | 2001 | 15.040.305 | - |  |
| 34 | Máy lọc nước nóng lạnh \_ BM. Hoá Hữu Cơ | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2001 | 7.200.000 | - |  |
| 35 | ổn áp\_ BM. Vật Lý Tin Học | Ổn áp | Cái | 1 | 2001 | 3.800.000 | - |  |
| 36 | MUa máy lạnh - PTN Sinh lý Thực vật | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2002 | 8.650.000 | - |  |
| 37 | máy lạnh Toshiba-P. Tổ chức Hành chánh | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2002 | 64.000.000 | - |  |
| 38 | Máy đo dộ đục Turb 350 -K. Môi trường | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2002 | 13.044.990 | - |  |
| 39 | Máy cất nước -K. Môi trường | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2002 | 7.778.715 | - |  |
| 40 | Mua máy hút ẩm ED 12A - PTN.Vật liệu KTC | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2002 | 5.970.000 | - |  |
| 41 | Mua ổn áp - Khoa CNTT | Ổn áp | Cái | 1 | 2002 | 3.080.000 | - |  |
| 42 | Mua máy lạnh và pk -P.PT Trung tâm | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2002 | 14.283.000 | - |  |
| 43 | Server IBM series 232 -K.CNTT | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 48.340.600 | - |  |
| 44 | Máy tính -P.Đào tạo | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 2 | 2002 | 30.128.000 | - |  |
| 45 | Rack cho Servers -Bm.CNPM | Tủ Rack | Cái | 1 | 2002 | 78.926.047 | - |  |
| 46 | Máy vi tính VT&P4 - Khoa Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2002 | 11.610.060 | - |  |
| 47 | Máy lạnh\_ BM.SL thục vật | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2003 | 10.645.000 | - |  |
| 48 | Máy in HP Scaner -P máy Tin học ĐC | Máy in | Cái | 1 | 2003 | 5.615.400 | - |  |
| 49 | Bơm tia nước \_ BM Hoá Hữu Cơ | Máy bơm nước | Cái | 1 | 2003 | 3.150.000 | - |  |
| 50 | ổn áp \_ K.CNPM | Ổn áp | Cái | 1 | 2003 | 11.230.000 | - |  |
| 51 | Máy tính P.IV 1.7 GhZ -BM.VLTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2003 | 11.518.500 | - |  |
| 52 | Máy tính P III 933 -BM.VLTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2003 | 24.727.500 | - |  |
| 53 | Tủ đông | Tủ đông | Cái | 1 | 2004 | 6.000.000 | - |  |
| 54 | Cân kỷ thuậtđiện tử | Thiết bị điện và điện tử: lò nung các loại; tủ sấy các loại; máy xay mẫu các loại; kính hiển vi điện tử; các loại cân điện tử trong phòng thí nghiệm; liều kế cá nhân điện tử các loại và các loại thiết bị điện và điện tử thí nghiệm khác | Cái | 1 | 2004 | 6.000.840 | - |  |
| 55 | Máy lạnh Reetech 2HP RT-18CD - BM Hóa lý - Khoa Hóa | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2004 | 13.980.000 | - |  |
| 56 | Hệ tạo màng kim loại trong chân không | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Hệ | 1 | 2004 | 31.500.000 | - |  |
| 57 | Máy lắc rây cho PTNVLKTC | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2004 | 3.000.000 | - |  |
| 58 | Bộ dụng cụ thí nghiệm | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Bộ | 1 | 2004 | 4.999.910 | - |  |
| 59 | Tủ ổn nhiệt cho Bod | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2004 | 25.120.000 | - |  |
| 60 | Máy in laser1010 PTV | Máy in | Cái | 1 | 2004 | 2.814.000 | - |  |
| 61 | Tủ sấy | Tủ sấy | Cái | 1 | 2004 | 14.000.000 | - |  |
| 62 | Tủ đông | Tủ đông | Cái | 1 | 2004 | 6.000.000 | - |  |
| 63 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2004 | 13.510.000 | - |  |
| 64 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2004 | 14.250.000 | - |  |
| 65 | Mua máy lạnh - PTN CNSH Phân tử | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2004 | 8.650.000 | - |  |
| 66 | Cung cấp Thiết bị và lắp đặt tủ điện | Máy móc, thiết bị khác | Bộ | 1 | 2004 | 28.295.300 | - |  |
| 67 | Máy quang phổ UV-Vis | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2004 | 68.800.000 | - |  |
| 68 | Máy quang phổ UV VIS | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2004 | 19.908.000 | - |  |
| 69 | Máy lạnh BMCNSHTV&CNSH NVC | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2004 | 14.230.000 | - |  |
| 70 | Máy vi tính BMVLTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2004 | 6.949.719 |   |  |
| 71 | Máy vi tính KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 22 | 2004 | 236.132.820 | - |  |
| 72 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2005 | 15.444.000 | - |  |
| 73 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2005 | 15.444.000 | - |  |
| 74 | Máy vi tính TV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 20 | 2005 | 283.920.000 | - |  |
| 75 | Smarrt UPS 1500VA TV | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 1 | 2005 | 10.879.000 | - |  |
| 76 | HP Procurve switch 2650 TV | Switch | Cái | 1 | 2005 | 26.400.000 | - |  |
| 77 | Máy in BMVLTH | Máy in | Cái | 1 | 2005 | 2.310.000 | - |  |
| 78 | Máy in BM Hữu cơ | Máy in | Cái | 1 | 2005 | 4.202.016 | - |  |
| 79 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2006 | 16.122.500 | - |  |
| 80 | Máy chiếu KCNTT | Máy chiếu | Cái | 1 | 2006 | 31.730.000 | - |  |
| 81 | Máy vi tính BMHHC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2006 | 12.389.265 | - |  |
| 82 | UPS Stantak | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 3 | 2006 | 4.950.000 | - |  |
| 83 | Máy lạnh KCNTT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2006 | 13.980.000 | - |  |
| 84 | Biến thế tự ngẫu BMKHVL | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2006 | 8.500.000 | - |  |
| 85 | Máy in PTV | Máy in | Cái | 1 | 2006 | 2.663.010 | - |  |
| 86 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2006 | 5.275.200 | - |  |
| 87 | Bể cách thuỷ BMHHC | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2006 | 10.269.000 | - |  |
| 88 | Máy in BMTT | Máy in | Cái | 1 | 2006 | 3.992.016 | - |  |
| 89 | Máy lạnh cho BGH | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2006 | 13.270.000 | - |  |
| 90 | Máy chiếu KCNTT | Máy chiếu | Cái | 2 | 2007 | 47.916.000 | - |  |
| 91 | Máy ly tâm | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2007 | 16.798.000 | - |  |
| 92 | Lò nung ống BMHVC | Lò nung nhiệt độ cao | Cái | 1 | 2007 | 8.010.000 | - |  |
| 93 | Máy in | Máy in | Cái | 1 | 2007 | 5.040.000 | - |  |
| 94 | Máy lạnh BMVLHN | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2007 | 9.400.000 | - |  |
| 95 | Máy chiếu | Máy chiếu | Cái | 1 | 2007 | 16.527.500 | - |  |
| 96 | Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 2 | 2007 | 21.840.000 | - |  |
| 97 | Máy scaner BMHDH | Máy scan | Cái | 1 | 2007 | 9.636.900 | - |  |
| 98 | Máy vi tính PTNVLKTC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2007 | 8.242.500 | - |  |
| 99 | Module điều chế | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2007 | 32.758.950 | - |  |
| 100 | Máy chỉnh lưu BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2007 | 10.950.000 | - |  |
| 101 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2007 | 12.327.000 | - |  |
| 102 | Máy vi tính BMHL | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2007 | 11.130.000 | - |  |
| 103 | Máy photo PĐT | Máy Photocopy | Cái | 1 | 2007 | 31.788.900 | - |  |
| 104 | Điện thọai bàn KCNTT | Tổng đài điện thoại, máy bộ đàm | Cái | 2 | 2007 | 440.000 | - |  |
| 105 | Bộ lưu điện KCNTT | Thiết bị lưu điện (UPS) | Bộ | 1 | 2007 | 2.090.000 | - |  |
| 106 | Máy in KCNTT | Máy in | Cái | 1 | 2007 | 8.379.000 | - |  |
| 107 | Máy in KCNTT | Máy in | Cái | 1 | 2007 | 13.759.200 | - |  |
| 108 | Ôn áp BMVLĐT | Ổn áp | Cái | 1 | 2007 | 5.840.000 | - |  |
| 109 | Ôn áp BMVLĐT | Ổn áp | Cái | 1 | 2007 | 8.379.000 | - |  |
| 110 | Máy lạnh PTBG | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2008 | 14.000.000 | - |  |
| 111 | Máy thí nghiệm KĐTVT | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2008 | 18.900.000 | - |  |
| 112 | G305 KĐTVT | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2008 | 8.400.000 | - |  |
| 113 | Máy lọc nước siêu sạch PTBG | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2008 | 143.232.000 | - |  |
| 114 | Máy vi tính Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2008 | 29.232.000 | - |  |
| 115 | Máy phát điện dự phòng PTNDTPT | Máy phát điện các loại | Cái | 1 | 2008 | 18.152.000 | - |  |
| 116 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2009 | 12.327.000 | - |  |
| 117 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2009 | 12.327.000 | - |  |
| 118 | Thẩm thấu kế nghiệm lạnh tự động PTNTBG | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2010 | 170.775.000 | - |  |
| 119 | ADSL, Modem Khoa ĐTVT | Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu | Cái | 1 | 2010 | 31.606.000 | - |  |
| 120 | Máy lạnh cho GĐ 1 | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2010 | 75.163.715 |   |  |
| 121 | Mua cân phân tích choBM\_HHC | Cân phân tích điện tử | Cái | 1 | 2011 | 41.800.000 | - |  |
| 122 | Trả tiền mua Thiết bị mô hình UASB\_K.MT | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2011 | 18.700.000 | - |  |
| 123 | Máy vi tính \_K.ĐTVT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2011 | 15.206.000 | - |  |
| 124 | Máy vi tính \_K.ĐTVT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 2 | 2011 | 18.948.000 | - |  |
| 125 | Máy tính \_CNTT4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 40 | 2011 | 577.060.000 | - |  |
| 126 | Máy phát điện | Máy phát điện các loại | Cái | 1 | 2011 | 29.100.000 |   |  |
| 127 | Mua máy in cho-Thư viện | Máy in | Cái | 1 | 2012 | 6.248.000 | - |  |
| 128 | Mua máy in Cano\_trạm y tế | Máy in | Cái | 1 | 2012 | 6.908.000 | - |  |
| 129 | Mua lò nung \_NCKH(NTP Thoa) | Lò nung nhiệt độ cao | Cái | 1 | 2012 | 75.000.000 | - |  |
| 130 | Máy chiếu Sony VPL-DX127 - Chương trình Đặc biệt | Máy chiếu | Cái | 2 | 2012 | 42.900.000 | - |  |
| 131 | Máy tính HP\_K.toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 4 | 2012 | 55.699.600 | - |  |
| 132 | Máy lạnh cho K.Môi trường | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2012 | 56.821.600 | - |  |
| 133 | Kính hiển vi sinh học\_BMVLĐTử | Kính hiển vi sinh học\_BMVLĐTử | Cái | 1 | 2013 | 43.196.000 | - |  |
| 134 | Máy lạnh cho Thư viện | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2013 | 49.846.500 | - |  |
| 135 | Máy in\_Phòng TCHC | Máy in | Cái | 1 | 2013 | 6.820.000 | - |  |
| 136 | Máy quét cho P.TCHC | Máy quét tài liệu, ảnh | Cái | 1 | 2013 | 10.780.000 | - |  |
| 137 | Máy khuấy từ gia nhiệt\_BM Hóa vô cơ | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2013 | 9.350.000 | - |  |
| 138 | Mua máy in cho VP Đảng ủy | Máy in | Cái | 1 | 2013 | 5.940.000 | - |  |
| 139 | Cân diện tử cho BM Hóa lý | Hệ thống cân, cân điện tử cố định, di động các loại | Cái | 1 | 2013 | 9.480.000 | - |  |
| 140 | Màn hình cảm ứng\_Khoa CNTT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | 2013 | 12.929.400 | - |  |
| 141 | Màn hình 22LCD BMCNPM  | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | 2013 | 12.929.400 | - |  |
| 142 | Máy vi tính cho BM Vật lý địa cầu | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2013 | 29.480.000 |   |  |
| 143 | Máy vi tính Dell PCTSV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2013 | 24.953.500 | - |  |
| 144 | Tủ lạnh Sharp \_ Bm Hoá hữu cơ | Tủ lạnh | Cái | 1 | 2014 | 7.800.000 | - |  |
| 145 | Tủ lạnh đựng hóa chất - Hóa phân tích | Tủ lạnh | Cái | 1 | 2014 | 8.635.000 | - |  |
| 146 | Mua nồi hấp tiệt trùng cho MT | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2014 | 88.620.000 | - |  |
| 147 | Máy vi tính\_P.KHCN | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2014 | 14.740.000 | - |  |
| 148 | Lò nung \_BM Hóa vô cơ | Lò nung nhiệt độ cao | Cái | 1 | 2014 | 9.900.000 | - |  |
| 149 | Máy ly tâm \_BM Hóa hữu cơ | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2014 | 9.900.000 | - |  |
| 150 | Máy in Canon \_K.Đ chất | Máy in | Cái | 1 | 2014 | 4.650.000 | - |  |
| 151 | Máy lạnh PTN CN SHPT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2014 | 26.180.000 | - |  |
| 152 | (QG-HCM-07)(XD các PTN Cơ bản khoa Sinh) Máy lắc vòng 3019 | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2015 | 106.810.000 | - |  |
| 153 | Máy lạnh - BM CNSHTV & CNSH | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2015 | 17.924.500 | - |  |
| 154 | Máy chiếu - BM Vật lý hạt nhân | Máy chiếu | Cái | 1 | 2015 | 21.945.000 | - |  |
| 155 | Lò nung - PTN Phân tích môi trường | Lò nung nhiệt độ cao | Cái | 1 | 2015 | 99.000.000 | - |  |
| 156 | Máy đo tốc độ gió - BM VL Ứng dụng | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2015 | 10.200.000 | - |  |
| 157 | Máy chiếu - BM HD & Khí tượng Thủy văn - Khoa Lý | Máy chiếu | Cái | 1 | 2015 | 17.655.000 | - |  |
| 158 | Máy vi tính - Phòng CTSV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2015 | 20.460.000 | - |  |
| 159 | Máy vi tính - BM Hóa lý | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2015 | 13.750.000 | - |  |
| 160 | Máy in - BM Viễn thông & mạng | Máy in | Cái | 1 | 2015 | 9.790.000 | - |  |
| 161 | Máy vi tính - Khoa Công nghệ thông tin | Máy vi tính để bàn | Bộ | 1 | 2015 | 19.778.000 | - |  |
| 162 | Tivi - KTX THĐ | Tivi | Cái | 1 | 2015 | 13.673.000 | - |  |
| 163 | Máy vi tính - Khoa Hóa ( Chương trình CNTN) | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2015 | 20.950.000 |   |  |
| 164 | (Thiết bị tin học - Gói 2- Ban Đảm bảo chất lượng và Hạ tầng thông tin) Máy vi tính để bàn Acer Veriton M6630G | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2015 | 22.341.000 | - |  |
| 165 | Bể rửa siêu âm hiển thị số WUC-D06H - BM VL Polymer & Composite | Máy rửa dụng cụ siêu âm | Cái | 1 | 2016 | 21.120.000 | - |  |
| 166 | Máy chiếu Hitachi CP-EX250 - BM VLHN - Khoa Lý | Máy chiếu | Cái | 1 | 2016 | 14.949.000 | - |  |
| 167 | Máy scan HP3000 - Phòng TCHC | Máy scan | Cái | 1 | 2016 | 12.650.000 | - |  |
| 168 | Máy khuấy từ gia nhiệt Mr Hei-Tee - Khoa Môi Trường | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2016 | 18.997.000 | - |  |
| 169 | Tủ mát Alaska LC533BD - Khoa Môi trường | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2016 | 9.845.000 | - |  |
| 170 | Máy lạnh Daikin 2.5HP - Phòng I31, I32, I33 - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2016 | 25.360.500 | - |  |
| 171 | Máy bơm hút chân không Rocker 410 - BM Hóa lý - Khoa Hóa | Máy bơm chân không | Cái | 1 | 2016 | 8.690.000 | - |  |
| 172 | Máy cất nước 1 lần 4 lít/ giờ OPTIM-4 - BM HVC&UD - Khoa Hóa | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2016 | 8.030.000 | - |  |
| 173 | Máy vi tính Asus i5-4690/MB - CT ĐTĐB | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2016 | 84.700.000 | - |  |
| 174 | (Cung cấp lắp đặt trang thiết bị cho khoa Hóa) Lò vi sóng EM-G9539V | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2016 | 5.610.000 | - |  |
| 175 | Máy lắc ngang HY-4 - BM Hóa lý - Khoa Hóa | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2016 | 5.390.000 | - |  |
| 176 | (MCHI02017)Máy chiếu Hitachi CP-EX252 - BM VLHN | Máy chiếu | Cái | 1 | 2017 | 16.665.000 | - |  |
| 177 | (TBTN02117)Bếp đun bình cầu EM5000/CE - PTN HCTN&HD | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2017 | 15.950.000 | - |  |
| 178 | (MALA00617) Máy lạnh Daikin 3HP - BM CNSHPT&MT | Máy điều hòa không khí | Bộ | 1 | 2017 | 38.104.000 | - |  |
| 179 | (TBKH00217) Máy nước nóng lạnh Sanyo SWC-M30HCR - P. QHQT-QLDA | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2017 | 6.050.000 | - |  |
| 180 | (VITI15217) Máy vi tính I3-4160-P. ĐTSĐH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2017 | 10.450.000 | - |  |
| 181 | Máy vi tính Intel I5 4460 - Phòng QHĐN | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | 1 | 2018 | 10.450.000 | - |  |
| 182 | MÁY LỌC NƯỚC RO VỚI LÕI KHỬ ION DI CODE: AK-5-DI | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2019 | 11.000.000 | - |  |
| 183 | Tủ sấy chân không KHVL | Tủ sấy | Cái | 1 | 2019 | 95.700.000 | - |  |
| 184 | (TLAN00222) TỦ MÁT ALASKA LC-643DB - Khoa Sinh - BM Vi sinh | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2022 | 15.103.000 | - |  |
| 185 | Két sắt Brumil Safe BS158 PKHTC | Két sắt | Cái | 1 | 1991 | - | - |  |
| 186 | Kính hiển vi XSZ-8D BMSLTV | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 1 | 1993 | 5.210.000 | - |  |
| 187 | Máy lạnh Toshiba BMSLTV | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 1995 | 4.550.000 | - |  |
| 188 | Tủ cấy vô trùng BMVS | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 1996 | 16.500.000 | - |  |
| 189 | Máy lắc vạn năng BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 1996 | 4.000.000 | - |  |
| 190 | Máy cất nước BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 1997 | 2.500.000 | - |  |
| 191 | Máy vi tính BMSLTV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 1997 | 11.358.732 | - |  |
| 192 | Kính hiển vi quang học dùng cho sv PTN SHĐC | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 12 | 1999 | 44.352.000 | - |  |
| 193 | Ổn áp 20kva BMVLTH | Máy in các loại | Cái | 1 | 1999 | 700.000 | - |  |
| 194 | Lò vi sóng BM STSHTH | Máy in các loại | Cái | 1 | 2000 | 8.205.101 | - |  |
| 195 | Tủ lạnh National BM DI TRUYỀN | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2000 | 8.164.000 | - |  |
| 196 | Ổn áp 20kva BMVLTH | Ổn áp | Cái | 1 | 2000 | 700.000 | - |  |
| 197 | Tủ ấm BODTS 606/3 KMT | Tủ ấm | Cái | 1 | 2000 | 27.213.749 | - |  |
| 198 | Tủ lạnh Daewoo 140 PTNDESLAB BMĐT | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2000 | 2.700.000 | - |  |
| 199 | Tủ lạnh LG BMSLTV | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2000 | 5.000.000 | - |  |
| 200 | Tủ lạnh Daewoo 188 BMSLTV | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2000 | 3.380.000 | - |  |
| 201 | Bàn gỗ BMCNTT KCNTT | Bàn làm việc | Cái | 14 | 2000 | - | - |  |
| 202 | Ghế BMCNTT KCNTT | Ghế ngồi làm việc | Cái | 14 | 2000 | - | - |  |
| 203 | Máy lọc nước nóng lạnh ph-01AV Thư viện | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2001 | 8,730,000 | - |  |
| 204 | Máy vi tính Pentium 3 (Robo) TV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 20,657,138 | - |  |
| 205 | Bàn làm việc BM HVC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | - | - |  |
| 206 | Máy đo PH độ dẫn KMT | Máy đo PH | Cái | 1 | 2002 | 28.978.800 | - |  |
| 207 | Máy hút bụi PTN VLKTC | Máy hút bụi | Cái | 1 | 2002 | 1.540.000 | - |  |
| 208 | Tủ sấy UM 400 KMT | Tủ sấy | Cái | 1 | 2002 | 9.002.632 | - |  |
| 209 | Loa 4.1 KCNTT | Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (như: thiết bị âm thanh, ánh sáng, loa, micro, đèn...) | Cái | 1 | 2002 | - | - |  |
| 210 | Hệ magnetron KHCNVL | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2003 | 17.500.000 | - |  |
| 211 | Máy vi tính CMS Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 18.423.342 | - |  |
| 212 | Bàn làm việc (gỗ) BMSLTV | Bàn làm việc | Cái | 1 | 2003 | - | - |  |
| 213 | Máy vi tính xách tay IBM KCNTT | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2003 | - | - |  |
| 214 | CPU máy vi tính PTN HCTNHD | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | - | - |  |
| 215 | Máy in HP LaserJet 1320 Thư viện | Máy in các loại | Cái | 1 | 2005 | 7.336.560 | - |  |
| 216 | Máy server HP DL380 Thư viện | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 2 | 2005 | - | - |  |
| 217 | Máy vi tính P4 XW4100 Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 22 | 2005 | 588.555.667 | - |  |
| 218 | Máy vi tính Thin Client Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 60 | 2005 | 1.066.861.690 | - |  |
| 219 | Máy lắc Việt Nam BMSLTV | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2005 | - | - |  |
| 220 | Máy in BM VLĐC | Máy in các loại | Cái | 1 | 2005 | - | - |  |
| 221 | Contact Voltage Regulator BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | 2005 | - | - |  |
| 222 | Tủ lạnh DAEWOO BMSLTV | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2005 | - | - |  |
| 223 | Máy in HP PKHTC | Máy in các loại | Cái | 1 | 2006 | 2.663.010 | - |  |
| 224 | pH kế PTNSHPT BMDT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2006 | 7.230.001 | - |  |
| 225 | Buồng chân không bằng Inox - Nhật KHCNVL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | 2006 | 270.900.000 | - |  |
| 226 | Máy server IBM PTN VLKTC | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2006 | 47.306.280 | - |  |
| 227 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2006 | 10.857.000 | - |  |
| 228 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2007 | 7.087.500 | - |  |
| 229 | Máy photo Bizhub BMCNPM | Máy Photocopy | Cái | 1 | 2007 | - | - |  |
| 230 | Ghế BMVLĐT | Ghế ngồi làm việc | Cái | 12 | 2007 | - | - |  |
| 231 | Máy in HP LaserJet 3050 PTN VLKTC | Máy in các loại | Cái | 1 | 2008 | 5.208.000 | - |  |
| 232 | Máy in HP 1006 BMSTSHTH | Máy in các loại | Cái | 1 | 2008 | 3.262.000 | - |  |
| 233 | Máy chiếu Acer PTN NCUD TBG | Máy chiếu | Cái | 1 | 2008 | 21.861.840 | - |  |
| 234 | Máy vi tính BMHDKTTV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2008 | 19.278.000 | - |  |
| 235 | Máy in Samsung KCNTT | Máy in các loại | Cái | 1 | 2008 | - | - |  |
| 236 | Màn hình vi tính Samsung KCNTT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 3 | 2008 | - | - |  |
| 237 | CPU BMCNPM | CPU (tách rời) | Cái | 4 | 2008 | - | - |  |
| 238 | Máy Photo RICOH BMCNPM | Máy Photocopy | Cái | 1 | 2008 | - | - |  |
| 239 | Màn hình máy tính KĐTVT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 5 | 2008 | - | - |  |
| 240 | CPU11/160 PTNĐTVTMạng | CPU (tách rời) | Cái | 3 | 2008 | - | - |  |
| 241 | Cân phân tích 4 số KMT | Cân phân tích điện tử | Cái | 1 | 2009 | 23.237.000 | - |  |
| 242 | Điều hòa không khí treo tường BMHVC | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2009 | 25.000.000 | - |  |
| 243 | Máy đo PH để bàn KMT | Máy đo PH | Cái | 1 | 2009 | 16.808.000 | - |  |
| 244 | Đầu dò của máy Ph kế Jenway3520 PTNTBG | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2009 | 31.600.000 | - |  |
| 245 | Máy đo pH chuyên dụng BMHVC | Máy đo PH | Cái | 1 | 2009 | 26.000.000 | - |  |
| 246 | Máy lọc nước 2 vòi nóng lạnh BMHVC | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2009 | 7.000.000 | - |  |
| 247 | Máy ly tâm KMT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2009 | 23.431.000 | - |  |
| 248 | Máy chấm công Ronal Jack 3000A-ID PTN NCUD TBG | Máy móc thiết bị văn phòng khác | Cái | 1 | 2009 | 34.444.410 | - |  |
| 249 | Bàn thao tác giữ ẩm PTN NCUD TBG | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | 2009 | 156.000.000 | - |  |
| 250 | Hệ thống tạo áp suất thấp BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2009 | 18.000.000 | - |  |
| 251 | Hệ thống bảo quản mẫu và chất chuẩn của hãng Sanaky BMHPT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2009 | 23.400.000 | - |  |
| 252 | Máy vi tính BMVLĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2009 | 7.822.500 | - |  |
| 253 | Máy vi tính Intel Core 2 Duo BMĐT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2009 | 11.550.000 | - |  |
| 254 | Máy vi tính HP DX2810 Duo core Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 4 | 2009 | 37.252.172 | - |  |
| 255 | Máy vi tính core 2 PĐT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2009 | 9.925.125 | - |  |
| 256 | Máy vi tính core 2 PĐT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2009 | 9.925.125 | - |  |
| 257 | Ghế sofa Thư viện | Bộ bàn ghế tiếp khách | Cái | 2 | 2009 | - | - |  |
| 258 | Máy in HP 2015 BMHPT | Máy in các loại | Cái | 1 | 2010 | 9.180.000 | - |  |
| 259 | Máy in Laser HP 2015 BMHPT | Máy in các loại | Cái | 1 | 2010 | 9.180.000 | - |  |
| 260 | Máy chiếu Panasonic BMVLHN | Máy chiếu  | Cái | 1 | 2010 | 19.943.000 | - |  |
| 261 | Máy chiếu Sony BMHDKTTV | Máy chiếu | Cái | 1 | 2010 | 33.319.000 | - |  |
| 262 | Máy khuấy từ gia nhiệt KMT | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 5 | 2010 | 44.805.000 | - |  |
| 263 | ADSL Modem KĐTVT | Modem | Cái | 1 | 2010 | 31.606.000 | - |  |
| 264 | Bộ máy vi tính Compaq500MT KTTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 4 | 2010 | 42.240.000 | - |  |
| 265 | Máy vi tính HP DX7510 KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2010 | 62.757.975 | - |  |
| 266 | Máy vi tính BMCNTT KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2010 | 40.371.552 | - |  |
| 267 | Máy bộ HP DX7510MT BMCNPM | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 6 | 2010 | 121.114.656 | - |  |
| 268 | Máy lạnh Panasonic KTTH | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2010 | - | - |  |
| 269 | Máy vi tính xách tay Lenovo KCNTT | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 3 | 2010 | - | - |  |
| 270 | Vỏ bình khí PTNVLKTC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 3 | 2010 | - | - |  |
| 271 | Máy nhân gen có chức năng gradient nhiệt vapo protect 6325 PTN NCUD TBG | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2011 | 220.140.000 | - |  |
| 272 | Bộ điện di nằm ngang nhỏ PTNSHPT BM DT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2011 | 14.500.000 | - |  |
| 273 | Máy vi tính xách tay Acer KCNTT | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2011 | - | - |  |
| 274 | Máy in HP LJ-P2035 BMHL | Máy in các loại | Cái | 1 | 2012 | 6.100.000 | - |  |
| 275 | Máy lạnh phòng KHTC | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2012 | 20.254.850 | - |  |
| 276 | Máy lạnh phòng KHTC | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2012 | 22.597.850 | - |  |
| 277 | Máy lạnh Toshiba 2HP BMHPT | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2012 | 22.926.200 | - |  |
| 278 | Máy lạnh Panasonic 2HP BMHPT | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2012 | 22.233.200 | - |  |
| 279 | Máy khuấy từ gia nhiệt PTN VLKTC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2012 | 9.790.000 | - |  |
| 280 | Máy Scan HP-G3110 PTNHLUD | Máy Scan | Cái | 1 | 2012 | 2.600.000 | - |  |
| 281 | Máy tính bảng Kindle Fire Thư Viện | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 10 | 2012 | 62.480.000 | - |  |
| 282 | Máy vi tính xách tay Dell KCNTT | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2012 | - | - |  |
| 283 | Màn hình LG BMXSTK | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 4 | 2012 | - | - |  |
| 284 | Màn hình HP BMXSTK | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | 2012 | - | - |  |
| 285 | Máy chiếu Sony KCNTT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 2 | 2012 | - | - |  |
| 286 | Màn hình cảm ứng 22'' LCD KCNTT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | 2013 | 12.929.400 | - |  |
| 287 | Máy vi tính Dell I3-3240 PTN CNSHPT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2013 | 15.950.000 | - |  |
| 288 | Máy vi tính Acer M2611G KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2013 | 17.600.000 | - |  |
| 289 | Máy vi tính xách tay Asus KCNTT | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2013 | - | - |  |
| 290 | Máy hút bụi Electrolux ZTF7660 BMĐT | Máy hút bụi | Cái | 1 | 2014 | 3.623.400 | - |  |
| 291 | Máy vi tính Trạm Y Tế PTCHC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2014 | 5.720.000 | - |  |
| 292 | Bộ máy vi tính PC Dell G3220 PCTSV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2014 | 8.250.000 | - |  |
| 293 | Máy vi tính i5-4460 PQHĐN | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2014 | 14.762.000 | - |  |
| 294 | Máy vi tính i5-4460 PQHĐN | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2014 | 14.762.000 | - |  |
| 295 | Máy vi tính Dell 3542 BMHL | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2014 | 18.700.000 | - |  |
| 296 | Máy chiếu Hitachi CP-X3030WN BMVLHN | Máy chiếu | Cái | 1 | 2014 | - | - |  |
| 297 | Ghế ngồi văn phòng PQHĐN | Ghế ngồi làm việc | Cái | 4 | 2014 | - | - |  |
| 298 | Ghế xếp PQHĐN | Ghế ngồi làm việc | Cái | 2 | 2014 | - | - |  |
| 299 | Lò vi sóng BMHL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2015 | 3.080.000 | - |  |
| 300 | CPU intel i3-4150 Processor BMHL | CPU (tách rời) | Cái | 1 | 2015 | 13.750.000 | - |  |
| 301 | Máy in HP 1102 PKHCN | Máy in các loại | Cái | 1 | 2016 | 2.420.000 | - |  |
| 302 | Máy khuấy từ gia nhiệt BS-3H BMHVC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2016 | 3.080.000 | - |  |
| 303 | Máy khuấy từ gia nhiệt BMHVC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2016 | 3.080.000 | - |  |
| 304 | Máy nước nóng lạnh Sanyo SWC-M30HCR PQHĐN | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | 2016 | 5.500.000 | - |  |
| 305 | Bộ thí nghiệm thu phát hiệu số KĐTVT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2016 | 5.500.000 | - |  |
| 306 | Máy vi tính i3-4160 PQHĐN | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2016 | 11.660.000 | - |  |
| 307 | Bể điều nhiệt HH-501 KHCNVL | Bể điều nhiệt | Cái | 1 | 2017 | 6.700.000 | - |  |
| 308 | Máy in HP P2035 KMT | Máy in các loại | Cái | 1 | 2018 | 7.150.000 | - |  |
| 309 | Máy chuyên dùng cho in bằng cấp chứng chỉ WINCOR HighPrint phòng TCHC | Máy in các loại | Cái | 1 | 2018 | 25.300.000 | - |  |
| 310 | Máy vi tính để bàn HP 280 G4 Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2018 | 16.610.000 | - |  |
| 311 | Thùng máy vi tính TTNC KNK&BĐKH | CPU (tách rời) | Cái | 3 | 2018 | - | - |  |
| 312 | Máy in phòng KHTC | Máy in các loại | Cái | 1 | 2019 | 24.200.000 | - |  |
| 313 | Máy scan HPPro4500 phòng KHTC | Máy Scan | Cái | 1 | 2019 | 26.400.000 | - |  |
| 314 | UPS Santak Pro 2000 Thư viện | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 2 | 2019 | 7.590.000 | - |  |
| 315 | Màng lọc HEPA thay thế cho tủ cấy Vi sinh BMDT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2019 | 13.200.000 | - |  |
| 316 | Máy scan KODAK Alaris E1025 PKHCN | Máy Scan | Cái | 1 | 2020 | 9.350.000 | - |  |
| 317 | Tủ lạnh PTNĐV BM SHSTTH | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 318 | Tủ hút BMHPT | Tủ hút dung môi, chất độc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 319 | Bàn BMĐT | Bàn làm việc | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 320 | Ghế BMĐT | Ghế ngồi làm việc | Cái | 5 | - | - | - |  |
| 321 | Loa KTTH | Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (như: thiết bị âm thanh, ánh sáng, loa, micro, đèn...) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 322 | Bàn BMHVC | Bàn làm việc | Cái | 4 | - | - | - |  |
| 323 | Tủ gỗ gửi túi xách sinh viên Thư viện | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 324 | Cảm biến Pirani đo chân không BMVLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 325 | Tủ sách PCTSV | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 326 | Tủ sách PTNĐV BM SHSTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 4 | - | - | - |  |
| 327 | Kệ gỗ PTNĐV BM SHSTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 328 | Ghế gỗ PTNĐV BM SHSTTH | Ghế ngồi làm việc | Cái | 10 | - | - | - |  |
| 329 | Tủ sắt PCTSV | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 330 | Máy lắc ngang BMHL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 331 | Loa BMHL | Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (như: thiết bị âm thanh, ánh sáng, loa, micro, đèn...) | Cái | 7 | - | - | - |  |
| 332 | Cân tiểu ly điện tử BMVLUD | Cân tiểu ly | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 333 | Cảm biến Penning đo chân không BMVLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 334 | Cáp cao thế nối cảm biến Penning BMVLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 335 | Ghế ngồi BMVLĐT | Ghế ngồi làm việc | Cái | 20 | - | - | - |  |
| 336 | Bảng trắng KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 337 | Bảng BMVLĐT | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 338 | Máy hút BMHVC | Tủ hút dung môi, chất độc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 339 | Bàn làm việc BMVLĐT | Bàn làm việc | Cái | 5 | - | - | - |  |
| 340 | Bàn làm việc BMHVC | Bàn làm việc | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 341 | Bàn thí nghiệm BMVLĐT | Bàn làm việc | Cái | 18 | - | - | - |  |
| 342 | Tủ BMVLĐT | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 343 | Điện thoại bàn PCTSV | Điện thoại cố định | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 344 | Điện thoại bàn PKHCN | Điện thoại cố định | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 345 | Bàn gỗ BMHPT | Bàn làm việc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 346 | Bình khí BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 347 | Bàn phím Zitech BMHL | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 348 | Bàn máy tính KTTH | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 349 | Màn hình máy tính khoa Sinh | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 350 | Màn hình máy tính LG BMHHC | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 351 | Màn hình máy tính PCTSV | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 352 | Bàn phím PCTSV | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 353 | Cân điện tử BMHL | Bộ bàn ghế tiếp khách | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 354 | Bộ ghế sofa PCTSV | Bộ bàn ghế tiếp khách | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 355 | Bếp nhiệt BMHL | Bếp gia nhiệt Hot plate | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 356 | Pin tích điện Santak KCNTT | Thiết bị điện và điện tử: lò nung các loại; tủ sấy các loại; máy xay mẫu các loại; kính hiển vi điện tử; các loại cân điện tử trong phòng thí nghiệm; liều kế cá nhân điện tử các loại và các loại thiết bị điện và điện tử thí nghiệm khác | Cái | 11 | - | - | - |  |
| 357 | Máy in trắng đen HP Laser Jet P1005 VPĐU | Máy in các loại | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 358 | Cửa lùa BMCNTT KCNTT |   | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 359 | Máy in HP LaserJet 1320 BMCNTT KCNTT | Máy in các loại | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 360 | Máy tạo ozon BMHHC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 361 | Bếp đun cách thủy BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 362 | Tủ lạnh BMHVC | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 363 | Bộ máy tính bàn BMVLUD | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 364 | GC-MS BMHHC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 365 | Máy biến áp BMHL | Máy biến áp điện và thiết bị nguồn (bao gồm cả ổn áp điện) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 366 | Lò vi sóng BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 367 | Bộ máy tính để bàn VPĐU | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 368 | Điều hòa không khí treo tường BMHVC | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 369 | Quạt treo tường BMSTSHTH | Quạt | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 370 | Ghế BMSTSHTH | Ghế ngồi làm việc | Cái | 3 | - | - | - |  |
| 371 | Bàn BMSTSHTH | Bàn làm việc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 372 | Bàn dài BMHVC | Bàn làm việc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 373 | Máy ly tâm BMHPolyme | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 374 | Tủ lạnh Samsung 180L BMCNSHTV&CNSH | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 375 | Bếp đun bình cầu KHCNVL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 6 | - | - | - |  |
| 376 | Máy lạnh Sharp BMHL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 377 | Máy nước nóng lạnh Toshiba khoa Hóa | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 378 | Máy chụp gel UVTEC its PTN NCUD TBG | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 379 | Bộ dãy ghế ngồi chờ PCTSV | Ghế ngồi làm việc | Cái | 8 | - | - | - |  |
| 380 | Màn hình Samsung PKHTC | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 381 | Máy lạnh Panasonic PĐTSĐH | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 382 | Máy lạnh Panasonic PĐTSĐH | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 383 | Server HP KCNTT | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 384 | Server CMS KCNTT | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 385 | Máy hút BMHVC | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 386 | Laser He-Ne + nguồn cấp điện BMVLUD | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 387 | Bộ lưu điện KTTH | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 388 | Kệ gỗ Thư viện | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 389 | Máy gia nhiệt phản ứng BMSTSHTH | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 390 | Máy ly tâm BMHL | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 391 | Màn hình HP PKHCN | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 392 | Màn hình vi tính HP khoa Sinh | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 393 | Màn hình máy tính Dell 2011H PĐT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 394 | Đĩa cứng Server KCNTT | Thiết bị mạng, truyền thông khác | Cái | 17 | - | - | - |  |
| 395 | Rây mẫu BMSTSHTH | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 30 | - | - | - |  |
| 396 | Màn hình máy tính HP 19 Thư viện | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 32 | - | - | - |  |
| 397 | Phếu lọc BMSTSHTH | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 50 | - | - | - |  |
| 398 | Ghế nhựa BMSTSHTH | Ghế ngồi làm việc | Cái | 50 | - | - | - |  |
| 399 | Mainboard máy tính KĐTVT | Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến | Cái | 5 | - | - | - |  |
| 400 | Màn hình máy tính BMHL | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 4 | - | - | - |  |
| 401 | Máy scan BMHL | Máy Scan | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 402 | CPU BMHL | CPU (tách rời) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 403 | Màn hình CRT KCNTT | Màn hình máy tính (tách rời) | Cái | 7 | - | - | - |  |
| 404 | Switch mạng Lan BMVLĐT | Switch | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 405 | Switch HP 24 port TV | Switch | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 406 | Switch KCNTT | Switch | Cái | 15 | - | - | - |  |
| 407 | Máy nước nóng lạnh Alaska PTN Polemeb3 | Máy lọc nước tinh khiết | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 408 | Bàn làm việc lớn KTTH | Bàn làm việc | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 409 | Bàn làm việc cá nhân KTTH | Bàn làm việc | Cái | 13 | - | - | - |  |
| 410 | Tủ sách chung KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 5 | - | - | - |  |
| 411 | Kệ dài để hồ sơ cá nhân KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 412 | Tủ hồ sơ cá nhân KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 8 | - | - | - |  |
| 413 | Ghế KTTH | Ghế ngồi làm việc | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 414 | Bảng KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 4 | - | - | - |  |
| 415 | Kệ sách KTTH | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 7 | - | - | - |  |
| 416 | Quạt trần KTTH | Quạt | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 417 | Quạt treo tường KTTH | Quạt | Cái | 4 | - | - | - |  |
| 418 | Quạt thông gió KTTH | Quạt | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 419 | UPS Santak Pro 2000 Thư viện | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 2 | - | - | - |  |
| 420 | Tủ lạnh National/NR-B22A1 BM STSHTH | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2003 | - | - |  |
| 421 | Máy in HP 1006 | Máy in các loại | Cái | 1 | 2006 |  2.688.000  | - |  |
| 422 | Máy in HP Laser M1005 PTTTT | Máy in các loại | Cái | 1 | 2006 | - | - |  |
| 423 | Máy vi tính HP Compaq | Máy vi tính để bàn | Bộ | 9 | 2009 |  83.817.387  | - |  |
| 424 | Tủ sấy BMĐCTV-ĐCCT | Tủ sấy | Cái | 1 | 2010 |  35.750.000  | - |  |
| 425 | HP DL160 G6 HP CTO Classic Khoa ĐTVT | Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu | Cái | 3 | 2010 |  160.650.000  | - |  |
| 426 | HP DL160 G6HP CTO Chassis Khoa ĐTVT | Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu | Cái | 1 | 2010 |  60.900.000  | - |  |
| 427 | HP DL360G6 CTO Chassis Khoa ĐTVT | Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu | Cái | 1 | 2010 |  92.400.000  | - |  |
| 428 | Máy vi tính HP DX7510MT PMT I61 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 10 | 2010 |  125.515.950  | - |  |
| 429 | Máy vi tính HP DX7510MT BM TGMT | Máy vi tính để bàn | Bộ | 5 | 2010 |  62.757.975  | - |  |
| 430 | Máy vi tính HP DX7510MT PMT I52 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 2 | 2010 |  25.103.190  | - |  |
| 431 | Máy lạnh\_KHVL | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2012 |  23.540.000  | - |  |
| 432 | Máy in HP LaserJet 1022 PQHĐN | Máy in các loại | Cái | 1 | 2012 | - | - |  |
| 433 | CPU P.CTSV | CPU (tách rời) | Cái | 1 | 2013 |  24.953.500  | - |  |
| 434 | Máy scan HP M1212NF | Máy Scan | Cái | 1 | 2013 |  6.050.000  | - |  |
| 435 | Máy vi tính Intel core i7-3770 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 1 | 2013 |  15.092.000  | - |  |
| 436 | Bể rửa siêu âm\_BM Hóa vô cơ | Máy rửa dụng cụ siêu âm | Cái | 1 | 2014 |  23.870.000  | - |  |
| 437 | Máy cất nước 1 lần OPTI S-4 BMĐCTV-ĐCCT | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2015 |  9.680.000  | - |  |
| 438 | Tủ mát Alaska LC433BD - BM Hóa lý - Khoa Hóa | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | 2016 |  9.460.000  | - |  |
| 439 | Máy khuấy từ gia nhiệt BS-3H BM HVC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2016 |  3.080.000  | - |  |
| 440 | Máy photocopy\_P.đtạo | Máy Photocopy | Cái | 1 | 2016 |  94.675.000  | - |  |
| 441 | (MALA00317) Máy lạnh Daikin 2HP - P. TT-TT | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2017 |  20.563.400  | - |  |
| 442 | (TBTN03317)Máy cất nước một lần OPTI M-4 - BM HVC&UD | Máy, thiết bị thí nghiệm | Cái | 1 | 2017 |  9.350.000  | - |  |
| 443 | (MQPH00217)Máy quang phổ khả kiến SP300 - BM HVC&UD | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2017 |  39.600.000  | - |  |
| 444 | Máy khuấy từ gia nhiệt SH-2 BM HVC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2018 |  1.980.000  | - |  |
| 445 | Máy khuấy từ gia nhiệt SH-2 BM HVC | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2018 |  1.980.000  | - |  |
| 446 | Cân kỹ thuật điện tử hiện số SPX622 - khoa Hóa | Tài sản cố định đặc thù | Cái | 1 | 2018 |  5.775.000  | - |  |
| 447 | Máy khuấy từ gia nhiệt - BM Hóa hữu cơ | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 | 2018 |  5.500.000  | - |  |
| 448 | MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CS-PC12MKH TTNCKNK&BĐKH | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2018 | - | - |  |
| 449 | Máy vi tính để bàn HP 280 G4 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 1 | 2018 |  16.610.000  | - |  |
| 450 | Máy vi tính để bàn HP 280 G4 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 1 | 2018 |  16.610.000  | - |  |
| 451 | (MALA02620) Máy lạnh khoa CNTT | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 2020 |  20.263.100  | - |  |
| 452 | (VITI06722) MVT CORE I5 GIGA B560M - Phòng KHTC | Máy vi tính để bàn | Bộ | 1 | 2022 |  18.480.000  | - |  |
| 453 | Bộ bàn ghế phòng học BM VLHN | Bàn làm việc | Bộ | 29 | - | - | - |  |
| 454 | Bàn làm việc BM HVC |   | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 455 | Bàn làm việc BM HVC | Bàn làm việc | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 456 | Tủ đông Sanaky BM Hóa dược | Tủ lạnh, máy làm mát | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 457 | Màn hình máy vi tính BM HHC | Máy vi tính để bàn | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 458 | Bảng BM HVC | Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 459 | Màn hình máy vi tính HP BM VLTH | Máy vi tính để bàn | Cái | 5 | - | - | - |  |
| 460 | Máy in 404 P.KHTC | Máy in các loại | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 461 | Lò nung BMĐCTV-ĐCCT | Lò nung nhiệt độ cao | Cái | 1 | - | - | - |  |
| 462 | (050002-30203-28411)Mát DT định số : 8353438 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 1990 | 1.800.000 | - |  |
| 463 | (050002-40225-37361)Máy điều khiển sung điện di | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 1998 | 31.676.000 | - |  |
| 464 | (050002-1203-28373) Phần mềm QL Đào tạo | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 1999 | 20.000.000 | - |  |
| 465 | (050002-1203-28372)Phần mềm chương trình CNTT | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 1999 | 100.000.000 | - |  |
| 466 | (050002-40105-34379)Máy Photo dùng trong xuất bản | Máy Photocopy | Cái | 1 | 1999 | 116.910.000 | - |  |
| 467 | (050002-40129-35966->68)Máy điều hoà TOSHIBA | Máy điều hòa không khí | Cái | 3 | 1999 | 17.435.000 | - |  |
| 468 | (050002-40129-35960)Máy lạnh | Máy điều hòa không khí | Cái | 1 | 1999 | 13.850.000 | - |  |
| 469 | (050002-1203-28374)PM quản trị Tviện | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2000 | 22.000.000 | - |  |
| 470 | (050002-40103-32540) TT Mua máy vi tính \_P. tài Vụ | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2000 | 23.932.500 | - |  |
| 471 | (050002-1203-28376)Phần mềm \_ K. Công nghệ TT | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2001 | 121.847.141 | - |  |
| 472 | (050002-40101-28744-745-746-747)Máy tính và phụ kiện \_ Khoa Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 61.105.172 | - |  |
| 473 | (050002-40101-28755-756)Máy vi tính \_ BM. Chất rắn | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 34.335.000 | - |  |
| 474 | (050002-40101-28792)Máy vi tính \_Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 11.169.908 | - |  |
| 475 | (050002-40101-28759)máy vi tính \_ BM. Sinh lý TV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 14.000.000 | - |  |
| 476 | (050002-40101-28764)Máy vi tính \_ Bm. VLLT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 15.369.380 | - |  |
| 477 | (050002-40101-28765)Máy vi tính \_ BQL . CS Linh Trung | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 15.645.000 | - |  |
| 478 | (050002-40101-28769-70-71-72-73-74)Máy vi tính \_ Khoa Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2001 | 70.104.300 | - |  |
| 479 | (050002-40101-28775)Máy vi tính \_ Khoa Vật Lý | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 12.697.965 | - |  |
| 480 | (050002-40101-28776)Máy vi tính \_ P. Thực tập HDC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 14.017.500 | - |  |
| 481 | (050002-40101-28777)Máy vi tính \_ Phó Hiệu trưởng | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 16.305.064 | - |  |
| 482 | (050002-40101-28778)Máy vi tính \_ Phòng Hiệu phó | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 15.049.125 | - |  |
| 483 | (050002-40101-28779)Máy vi tính \_ PTN .CNSH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 11.445.600 | - |  |
| 484 | (050002-40101-28780-781-782)Máy vi tính \_ Thư Viện trường | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 3 | 2001 | 57.448.605 | - |  |
| 485 | (050002-40101-28784-785)Máy vi tính \_ TV. Cao học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2001 | 41.314.278 | - |  |
| 486 | (050002-40101-28787-788-789-790-791)Máy vi tính \_Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2001 | 55.849.540 | - |  |
| 487 | (050002-40101-28735)Máy tính \_ PTN Phân tích TT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 9.156.157 | - |  |
| 488 | (050002-40101-28734)Máy tính \_ Khoa Sinh Học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 80.182.791 | - |  |
| 489 | (050002-40101-28793->94)Máy vi tính \_Thư viện | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2001 | 22.339.816 | - |  |
| 490 | (050002-40101-28795) Máy vi tính \_VP. Công Đoàn | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 10.542.000 | - |  |
| 491 | (050002-40101-28796)Máy vi tính chủ \_ Tổ mạng Trường | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 78.435.000 | - |  |
| 492 | (050002-40101-28797)Máy vi tính Labtop\_ K. Địa chất | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 31.990.733 | - |  |
| 493 | (050002-40101-28817)Máy vi tính và pk\_ P. Hiệu phó | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 27.817.713 | - |  |
| 494 | (050002-40101-28799)Máy vi tính P.IV\_BM.VLLT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 11.038.980 | - |  |
| 495 | (050002-40101-28810)Máy vi tính sách tay IBM\_P. TCHC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 48.392.647 | - |  |
| 496 | (050002-40101-28811)Máy vi tính trạm và pk\_BM. Vật Lí LT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 48.741.744 | - |  |
| 497 | (050002-40101-28815)Máy vi tính và pk\_ BM. Điện tử | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 12.065.463 | - |  |
| 498 | (050002-40101-28816)Máy vi tính và pk\_ Khoa CNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 15.710.890 | - |  |
| 499 | (050002-40101-28798)Máy vi tính -P.III \_Vật Lý Tin Học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 10.867.500 | - |  |
| 500 | (050002-40101-28743)Máy tính trạm\_BM. VLTin Học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 38.587.500 | - |  |
| 501 | (050002-40101-29258)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2001 | 10.537.001 | - |  |
| 502 | (050002-40105-34419)Máy Photocopy XEROX V2\_P. CTCT | Máy Photocopy | Cái | 1 | 2001 | 35.854.720 | - |  |
| 503 | (050002-40105-34445)Máy in HP laserJet 5000GN\_P. Tài Vụ | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 46.060.630 | - |  |
| 504 | (050002-40105-34431)Máy in HP laser 1200\_ BM. Vật Lý TH | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 19.026.000 | - |  |
| 505 | (050002-40105-34434)Máy in màu 12/660 PS\_ Thư viện | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 60.052.705 | - |  |
| 506 | (050002-40105-34424)Máy in \_PTN.CNSHPT | Máy in | Cái | 1 | 2001 | 10.178.868 | - |  |
| 507 | (050002-40106-34789)Máy chiếu \_ Giảng đường | Máy chiếu | Cái | 1 | 2001 | 10.406.825 | - |  |
| 508 | (050002-40106-34791->92)Máy chiếu \_OHP Plus CX500\_ Tổ GD | Máy chiếu | Cái | 2 | 2001 | 21.450.000 | - |  |
| 509 | (050002-40106-34794)Máy chiếu LCD \_ Khoa Địa chất | Máy chiếu | Cái | 1 | 2001 | 53.242.900 | - |  |
| 510 | (050002-40106-34795) Máy chiếu LCD \_ Khoa Sinh | Máy chiếu | Cái | 1 | 2001 | 50.000.000 | - |  |
| 511 | (050002-40106-34797->98)Máy chiếu OHP Plus \_Ban QL Linh Trung | Máy chiếu | Cái | 2 | 2001 | 21.450.000 | - |  |
| 512 | (050002-40101-28826)Máy laptop loại 2 IBM Thinkpad-CNPM | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2002 | 39.398.436 | - |  |
| 513 | (050002-40101-28827)máy Laptop Sony -CNPM | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2002 | 44.888.382 | - |  |
| 514 | (050002-40101-28938)Máy Pc Elead P4 1,7 \_ CSLT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 11.694.886 | - |  |
| 515 | (050002-40101-28939)Máy tính - BM. Trầm tích | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 18.595.500 | - |  |
| 516 | (050002-40101-28940)Máy tính -BM.Vật lý Tin Học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 23.770.200 | - |  |
| 517 | (050002-40101-28946)Máy tính -P.Đào tạo | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 14.682.000 | - |  |
| 518 | (050002-40101-28947->28949)Máy tính -P.Đào tạo | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 3 | 2002 | 45.192.000 | - |  |
| 519 | (050002-40101-28950->28958)Máy tính PC P4- PTN Hoá tin | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 8 | 2002 | 216.102.232 | - |  |
| 520 | (050002-40101-28959) Máy tính -PTN Vi sinh | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 14.798.358 | - |  |
| 521 | (050002-40101-28960) Máy tính sách tay IBM Think pad -CNPM | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2002 | 46.987.479 | - |  |
| 522 | (050002-40101-29009)Máy tính xách tay Compag-PTN.Hoá tin | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2002 | 34.598.309 | - |  |
| 523 | (050002-40101-29015->29020)Máy vi tính IBM A -K.Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 6 | 2002 | 81.496.800 | - |  |
| 524 | (050002-40101-29024)Máy vi tính sách tay - Khoa Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 29.089.800 | - |  |
| 525 | (050002-40101-29026) Máy vi tính và pk - VP. Đoàn | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 10.670.300 | - |  |
| 526 | (050002-40101-29027)Máy vi tính VT&P4 - Khoa Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 11.610.060 | - |  |
| 527 | (050002-40101-29034)Mua máy vi tính - P. Hiệu Phó Hương | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 35.961.975 | - |  |
| 528 | (050002-40101-29035)Mua máy vi tính - P. Hiệu trưởng | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 35.961.975 | - |  |
| 529 | (050002-40101-29036)Mua máy vi tính - P. Quản lý KH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 9.929.703 | - |  |
| 530 | (050002-40101-29037)Mua máy vi tính - Trường | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 25.467.750 | - |  |
| 531 | (050002-40101-29041)Mua máy vi tính -P Phân Tích Trung Tâm | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 13.425.804 | - |  |
| 532 | (050002-40101-29042)Mua máy vi tính sách tay - P. Tài vụ | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2002 | 36.655.537 | - |  |
| 533 | (050002-40101-29043)Mua máy vi tính\_ BM Sinh lý DV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 13.163.000 | - |  |
| 534 | (050002-40102-32078->32079)Máy server IBM x 232 Series-CSLT | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 2 | 2002 | 151.654.048 | - |  |
| 535 | (050002-40103-32793) PC Elead P4 -CS.Linh trung | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 10.269.999 | - |  |
| 536 | (050002-40103-32776) Nâng cấp máy vi tính -P.QL Khoa học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2002 | 8.164.068 | - |  |
| 537 | (050002-40103-32768)Mua hộp đèn SLB-5 \_K. CNTT | Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (như: thiết bị âm thanh, ánh sáng, loa, micro, đèn...) | Cái | 1 | 2002 | 2.625.700 | - |  |
| 538 | (050002-40105-34474)Máy in laserjet 2100- PTN.Hoá tin | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 51.903.724 | - |  |
| 539 | (050002-40105-34483) Máy in Laserjet 4600DTN-CNPM | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 60.308.671 | - |  |
| 540 | (050002-40105-34481)Máy in Laserjet 4100 DTN -CNPM | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 19.715.364 | - |  |
| 541 | (050002-40105-34477)Máy in laserjet 2200-CSLT | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 11.211.912 | - |  |
| 542 | (050002-40105-34472)máy in HP1200-Khoa Toán | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 18.549.300 | - |  |
| 543 | (050002-40105-34452)Mua máy Photocopy - P.TCHC | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 35.734.627 | - |  |
| 544 | (050002-40105-34469)Mua máy in HP1200- K. Môi trường | Máy in | Cái | 1 | 2002 | 12.874.400 | - |  |
| 545 | (050002-40106-34799)Máy chiếu - Ban quản lý Trường | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 99.792.000 | - |  |
| 546 | (050002-40106-34800)máy chiếu A+K DP 60plus và pk\_K.MT | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 30.411.700 | - |  |
| 547 | (050002-40106-34804)Máy chiếu và phụ kiện - CS. Linh Trung | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 28.542.600 | - |  |
| 548 | (050002-40106-34805)Mua máy chiếu \_ BM. VLLT | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 10.329.269 | - |  |
| 549 | (050002-40106-34806)Mua máy chiếu LCD Pro \_BM. Hoá vô cơ | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 66.648.960 | - |  |
| 550 | (050002-40106-34807)Mua máy chiếu LCD SANYO - CS.LT | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 74.759.850 | - |  |
| 551 | (050002-40106-34810)Máy chiếu đa năng \_VP.Khoa Hoá | Máy chiếu | Cái | 1 | 2002 | 49.126.000 | - |  |
| 552 | (050002-40101-29071)Máy tính và pk \_ BM.địa chất CT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 19.088.700 | - |  |
| 553 | (050002-40101-29070)Máy tính sách tay -BM. Hoá Vô Cơ | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2003 | 30.031.900 | - |  |
| 554 | (050002-40101-29069)Máy tính sách tay - VP. Khoa Hoá | Máy vi tính xách tay( hoặc thiết bị điện tử tương đương) | Cái | 1 | 2003 | 18.375.800 | - |  |
| 555 | (050002-40101-29068) Máy tính PIV \_P.QTTB | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 8.142.750 | - |  |
| 556 | (050002-40101-29065)Máy tính P.IV 1.7 GhZ -BM.VLTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 11.518.500 | - |  |
| 557 | (050002-40101-29044)Máy tính - P. Quản lý Khoa học | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 10.355.000 | - |  |
| 558 | (050002-40101-29060) Máy tính \_P.QTTB | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 27.646.000 | - |  |
| 559 | (050002-40101-29049)Máy tính \_ PTN Phân tích TT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 10.342.500 | - |  |
| 560 | (050002-40101-29048)Máy tính \_ P. Công đoàn | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 14.166.500 | - |  |
| 561 | (050002-40101-29047)Máy tính \_ Ban QLCS | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 13.978.440 | - |  |
| 562 | (050002-40101-29046)Máy tính P.IV - VP. Khoa Hoá | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 10.348.000 | - |  |
| 563 | (050002-40101-29045)Máy tính - P. Tài vụ | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 51.997.638 | - |  |
| 564 | (050002-40101-29063)Máy tính P III 933 -BM.VLTH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2003 | 24.727.500 | - |  |
| 565 | (050002-40105-34508)Máy in HP Laser \_P. Tài vụ | Máy in | Cái | 1 | 2003 | 21.340.000 | - |  |
| 566 | (050002-40105-34497)Máy in LaserJet 1200 -BM.VLTH | Máy in | Cái | 1 | 2003 | 6.275.500 | - |  |
| 567 | (050002-40105-34489)Máy in Laser HP1150 \_PTNTTKH & CNSH | Máy in | Cái | 1 | 2003 | 12.800.000 | - |  |
| 568 | (050002-40105-34510) Máy in LaserJet 5100 và pk \_ P.Đào tạo | Máy in | Cái | 1 | 2003 | 31.396.365 | - |  |
| 569 | (050002-40106-34809)Máy chiếu \_ Tổ Giảng đường | Máy chiếu | Cái | 1 | 2003 | 32.120.000 | - |  |
| 570 | (050002-40101-29082->29103) Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 22 | 2004 | 562.922.756 | - |  |
| 571 | (050002-40101-29075)Máy IBM thikpad | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 40.581.187 | - |  |
| 572 | (050002-40101-29076)Máy tính Acer PQLKH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 11.198.250 | - |  |
| 573 | (050002-40101-29077)Máy tính Toshiba | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 29.400.000 | - |  |
| 574 | (050002-40101-29078)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 32.785.830 | - |  |
| 575 | (050002-40101-29079->29081) Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 3 | 2004 | 81.964.575 | - |  |
| 576 | (050002-40101-29104)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 36.059.284 | - |  |
| 577 | (050002-40101-29083->29090)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 8 | 2004 | 204.699.184 | - |  |
| 578 | (050002-40101-29074)Máy vi tính -KTX Trần Hưng Đạo | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 7.035.000 | - |  |
| 579 | (050002-40101-29105->29118)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 14 | 2004 | 504.829.976 | - |  |
| 580 | (050002-40101-29119->29123)Máy vi tính | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 38.924.810 | - |  |
| 581 | (050002-40101-29124) Máy vi tính BGH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 21.349.629 | - |  |
| 582 | (050002-40101-29127->29128) Máy vi tính cho K Toán | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2004 | 26.956.126 | - |  |
| 583 | (050002-40101-29138)Máy vi tính chủ | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 161.610.960 | - |  |
| 584 | (050002-40101-29139)Máy vi tính chủ BGH | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 68.927.040 | - |  |
| 585 | (050002-40101-29141) Máy vi tính chủ HP cho TM | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 89.963.422 | - |  |
| 586 | (050002-40101-29142)Máy vi tính chủ Phòng máy | Máy chủ (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 19.952.982 | - |  |
| 587 | (050002-40101-29153->29182)Máy vi tính KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 30 | 2004 | 321.999.300 | - |  |
| 588 | (050002-40101-29183->29192)Máy vi tính KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 10 | 2004 | 105.766.730 | - |  |
| 589 | (050002-40101-29193->29203) Máy vi tính Khoa ĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 11 | 2004 | 128.205.000 | - |  |
| 590 | (050002-40101-29205)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 13.003.400 | - |  |
| 591 | (050002-40101-29206 ->29210)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2004 | 54.399.400 | - |  |
| 592 | (050002-40101-29214->29215)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2004 | 22.001.300 | - |  |
| 593 | (050002-40101-29216)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2004 | 22.001.500 | - |  |
| 594 | (050002-40101-29217->29218)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2004 | 22.001.500 | - |  |
| 595 | (050002-40101-29219->29220)Máy vi tính P4 | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2004 | 20.001.220 | - |  |
| 597 | (050002-40101-29225->29226)Máy vi tính Phòng mạng | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2004 | 30.675.226 | - |  |
| 598 | (050002-40106-34813)Máy chiếu BQLNVC | Máy chiếu | Cái | 1 | 2004 | 25.153.150 | - |  |
| 599 | (050002-40106-34816)Máy chiếu PQLKH | Máy chiếu | Cái | 1 | 2004 | 25.679.500 | - |  |
| 600 | (050002-40106-34814->15)Máy chiếu Data LCD | Máy chiếu | Cái | 2 | 2004 | 94.210.000 | - |  |
| 601 | (050002-1203-28377)Phần mềm học tiềng anh TV | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 44.240.000 | - |  |
| 602 | (050002-1203-28378)Phần mềm cổng thông tin TV | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 71.193.000 | - |  |
| 603 | (050002-1203-28382)Các phần mềm hổ trợ | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 71.100.000 | - |  |
| 604 | (050002-1203-28379) Phần mềm quản lý thư viện | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 50.560.000 | - |  |
| 605 | (050002-1203-28380)Phần mềm quản lý hành chánh TV | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 45.030.000 | - |  |
| 606 | (050002-1203-28381)Phần mềm QL tài nguyên TV | Phần mềm ứng dụng  | Phần mềm | 1 | 2005 | 23.700.000 | - |  |
| 607 | (050002-40101-29262->263)Máy vi tính BGH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2005 | 34.348.440 | - |  |
| 608 | (050002-40101-29261)Máy vi tính BGH | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 34.998.600 | - |  |
| 609 | (050002-40101-29264)Máy vi tính BMĐS | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 16.975.350 | - |  |
| 610 | (050002-40101-29265) Máy vi tính BMGT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 12.409.320 | - |  |
| 611 | (050002-40101-29266->68)Máy vi tính BMTHCS | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 3 | 2005 | 47.751.039 | - |  |
| 612 | (050002-40101-29271)Máy vi tính BMVLMT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 13.646.073 | - |  |
| 613 | (050002-40101-29283)Máy vi tính cho KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 14.300.000 | - |  |
| 614 | (050002-40101-29284)Máy vi tính KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 62.428.800 | - |  |
| 615 | (050002-40101-29285)Máy vi tính KCNTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 26.400.000 | - |  |
| 616 | (050002-40101-29303->29304)Máy vi tính KĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2005 | 25.880.400 | - |  |
| 617 | (050002-40101-29305) Máy vi tính KMT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 26.334.000 | - |  |
| 618 | (050002-40101-29306->307)Máy vi tính KT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 2 | 2005 | 33.848.220 | - |  |
| 619 | (050002-40101-29318)Máy vi tính KT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 14.671.440 | - |  |
| 620 | (050002-40101-29339) Máy vi tính PTNCNSHPT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 11.359.740 | - |  |
| 621 | (050002-40101-29340)Máy vi tính PTNHĐC | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 15.777.090 | - |  |
| 622 | (050002-40101-29341->345)Máy vi tính PTNPTMT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2005 | 94.208.100 | - |  |
| 623 | (050002-40101-29359->368)Máy vi tính PTNVLTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 10 | 2005 | 600.977.400 | - |  |
| 624 | (050002-40101-29369->373)Máy vi tính PTNVLTT | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 5 | 2005 | 108.503.850 | - |  |
| 625 | (050002-40101-29374)Máy vi tính PTV | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 37.433.130 | - |  |
| 626 | (050002-40101-29378)Máy vi tính TMạng | Máy vi tính để bàn (trọn bộ) | Cái | 1 | 2005 | 11.550.000 | - |  |
| 627 | Cổng từ Tviện | Máy móc, thiết bị khác | Cái | 1 | 2003 | 266.222.000 | - |  |
| 628 | Mua máy cực phổ - Khoa Môi trường | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Cái | 1 | 2002 | 267.334.355 | - |  |
| 629 | Máy rử dụng cụ PTNTBG | Máy rửa dụng cụ siêu âm | Cái | 1 | 2009 | 335.723.000 | - |  |
| 630 | Phòng sạch đa năng PTBG | Máy, thiết bị thí nghiệm  | Hệ | 1 | 2008 | 750.500.000 | - |  |
| **TỔNG CỘNG:**  |   | **1518** |  |  **19.359.517.466**  |  |   |

**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dịch vụ**  | **Đối tượng thẩm định** | **Thời gian thực hiện** | **Giá dịch vụ đề xuất (đồng)** | **Ghi chú** |
| 1 | Thẩm định giá tài sản | Máy móc, thiết bị, linh kiện máy tính, công cụ, dụng cụ. | Trong vòng 03 ngày | …………………… | …… |

**Điều khoản thương mại:**

* Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày
* Thời gian thực hiện thẩm định: trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ
* Thời gian thanh toán: trong vòng 30 ngày sau khi nhận hóa đơn
* Điều khoản thực hiện: Cung cấp chứng thư thẩm định hợp lệ