|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  |  |

**DANH MỤC THIẾT BỊ KHOA HỌC**

**KHOA KT-TV-HDH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên và đặc tính kỹ thuật của thiết bị** | **Nước**  **sản xuất** | **Năm đưa vào sử dụng** | **ĐVT** | **SL** | **Đơn giá**  **Có VAT** | **Thành tiền**  **Có VAT** | **Tình trạng**  *(Đánh dấu vào ô thích hợp)* | | | | **Nguồn vốn**  **(***Trường-Dự án)* | **Cán bộ Quản lý** | **Nơi đặt thiết bị** |
| *Tốt* | *Bình thường* | *Kém* | *Xin*  *Thanh lý* |  |  |  |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  | **A. Thiết bị bảng A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y ®o VC TrÇm tÝch tù ®éng |  | 2000 | Cái | 01 | 1220100000 | 1220100000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y vi tÝnh Sun - Ultra | Mỹ | 2000 | Cái | 01 | 636000000 | 636000000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Phan Văn Tân | Phòng 208, nhà T3 |
|  | M¸y ®o s©u håi ©m |  | 2001 | Cái | 01 | 480480000 | 480480000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y ®o chÊt lƯ­îng MT n­ưíc |  | 2003 | Cái | 01 | 250965750 | 250965750 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | **B. Thiết bị bảng B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y vi tÝnh Genisys Celeron 433 | ĐNA | 2000 | Cái | 1 | 7494994.5 | 7494994.5 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y in HP LaserJet 1200 |  | 2002 | Cái | 1 | 6216608 | 6216608 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | M¸y l­u ®iÖn UPS smart APC 1 KVA |  | 2002 | Cái | 1 | 8417578 | 8417578 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Phan Văn Tân | Phòng 207, nhà T3 |
|  | M¸y tÝnh NetPC PIII 1,1Ghz | ĐNA | 2002 | Cái | 1 | 9007017 | 9007017 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | M¸y chiÕu h¾t x¸ch tay Model A+K350 |  | 2002 | Cái | 2 | 20226300 | 20226300 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | Ths Công Thanh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | Máy tính ĐNA Cleron 733 MHz | ĐNA | 2002 | Cái | 16 | 3856387.5 | 3856387.5 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths. Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | M¸y tÝnh tr¹m §«ng Nam ¸ | ĐNA | 2002 | Cái | 1 | 20226300 | 20226300 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths. Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | M¸y vi tÝnh | ĐNA | 2003 | Cái | 1 | 15595020 | 15595020 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths. Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | M¸y vi tÝnh | ĐNA | 2003 | Cái | 1 | 15595020 | 15595020 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths. Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | Máy chiếu |  | 2003 | Cái | 1 | 31000200 | 31000200 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y ®Þnh vÞ vÖ tinh Global Map100 |  | 2003 | Cái | 2 | 14391300 | 14391300 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | m¸y vi tÝnh Celeron | ĐNA | 2003 | Cái | 1 | 7494900 | 7494900 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y photocopy (12) |  | 2004 | Cái | 1 | 39881600 | 39881600 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | Nguyễn Thanh Bình | Phòng 208, nhà T3 |
|  | M¸y chiÕu vËt thÓ |  | 2004 | Cái | 1 | 9900000 | 9900000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | TS. Trần Ngọc Anh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | M¸y chiÕu vËt thÓ |  | 2004 | Cái | 1 | 9900000 | 9900000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | PGS.TS Đoàn Văn Bộ | Phòng 203, nhà T3 |
|  | Máy chiếu  Sony VPL-CS6 |  | 2004 | Cái | 1 | 34870000 | 34870000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | PGS.TS Đoàn Văn Bộ | Phòng 203, nhà T3 |
|  | Máy tính (12) | ĐNA | 2004 | Cái | 5 | 8366400 | 8366400 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | Ths Công Thanh | Phòng 401, nhà T3 |
|  | Máy tính chủ IBM XSERIES 205 | ĐNA | 2004 | Cái | 1 | 33442500 | 33442500 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS. Phan Văn Tân | Phòng 207, nhà T3 |
|  | Máy tính (12) | ĐNA | 2004 | Cái | 1 | 8366400 | 8366400 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | TS. Trần Ngọc Anh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | Máy tính (12) | ĐNA | 2004 | Cái | 1 | 8366400 | 8366400 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | Máy tính (12) | ĐNA | 2004 | Cái | 1 | 8366400 | 8366400 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Phan Văn Tân | Phòng 207, nhà T3 |
|  | Máy in (12) HP Laser Jet 1300 |  | 2004 | Cái | 1 | 13177500 | 13177500 |  |  |  | X | Trường ĐHKHTN | GS.TS Phan Văn Tân | Phòng 207, nhà T3 |
|  | Máy in (12) HP Laser Jet 1300 |  | 2004 | Cái | 1 | 13177500 | 13177500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | TS. Nguyễn Minh Trường | Phòng 208, nhà T3 |
|  | M¸y TÝnh P4 | ĐNA | 2005 | Cái | 1 | 9366465 | 9366465 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | TS Nguyễn Hồng Quang | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y Fax  Panasonic KX FP 362C |  | 2005 | Cái | 1 | 2999700 | 2999700 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn | Phòng 202, nhà T3 |
|  | M¸y chiÕu Sony NhËt VPL cs7 |  | 2005 | Cái | 1 | 36304314 | 36304314 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Đinh Văn Ưu | Phòng 204, nhà T3 |
|  | M¸y chiÕu Sony NhËt VPL ES2 |  | 2005 | Cái | 1 | 24992000 | 24992000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Phan Văn Tân | Phòng 207, nhà T3 |
|  | M¸y Scaner HP 3770/a5 |  | 2005 | Cái | 1 | 7998900 | 7998900 |  |  | X |  | Trường ĐHKHTN | TS. Trần Ngọc Anh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | M¸y in Hp laser 1320 |  | 2005 | Cái | 1 | 7969500 | 7969500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | TS. Trần Ngọc Anh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | M¸y TÝnh p4 2.4Ghz DNA | ĐNA | 2005 | Cái | 2 | 9366465 | 9366465 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | TS. Trần Ngọc Anh | Phòng 201, nhà T3 |
|  | M¸y TÝnh p4 2.4Ghz DNA | ĐNA | 2005 | Cái | 1 | 9366465 | 9366465 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | PGS.TS Đoàn Văn Bộ | Phòng 203, nhà T3 |
|  | M¸y Scaner |  | 2005 | Cái | 1 | 7998900 | 7998900 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | PGS.TS Đoàn Văn Bộ | Phòng 203, nhà T3 |
|  | M¸y tÝnh Sing PC |  | 2008 | Cái | 1 | 324665504 | 324665504 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | Swich m¹ng 2960 |  | 2008 | Cái | 1 | 49612500 | 49612500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | Bé lưu ®iÖn ÚP 5000VA/3500 W |  | 2008 | Cái | 1 | 46777500 | 46777500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | æn ¸p lioa |  | 2008 | Cái | 1 | 10583000 | 10583000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | M¸y in A4 |  | 2008 | Cái | 1 | 6804000 | 6804000 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | ThiÕt bÞ l­ưu tr÷ IBM DS3400 |  | 2008 | Cái | 1 | 443761500 | 443761500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |
|  | M¸y chñ ®iÒu khiÓn hÖ thèng X3650 |  | 2008 | Cái | 1 | 56238500 | 56238500 |  | X |  |  | Trường ĐHKHTN | GS.TS Trần Tân Tiến | Phòng 206, nhà T3 |