|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG TM TNHH MTV****DẦU KHÍ TOÀN CẦU****TRỤ SỞ CHÍNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|   |  *Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025* |

**THƯ MỜI QUAN TÂM**

**( Về việc: thanh lý Công cụ dụng cụ tại Trụ sở chính)**

 **-** Căn cứ Quyết định số 1163/2024/QĐ-TGĐ ngày 03/12/2024 về việc thành lập Hội đồng thanh lý công cụ dụng cụ tại Trụ sở chính GPBank;

 Trụ sở chính GPBank thông báo bán thanh lý CCDC là các loại thiết bị công nghệ tin học ( như máy in, PC, laptop, màn hình, máy in….) và các loại công cụ dụng cụ khác ( như bàn, ghế, thiết bị khác), cụ thể như sau:

1. **Đối tượng CCDC cần thanh lý:** Danh sách kèm theo
2. **Hình thức thanh lý và đối tượng được tham gia chào giá mua CCDC thanh lý:** Tất cả các tổ chức, cá nhân có năng lực pháp lý đều được tham gia (cá nhân thuộc Phòng Hành chính & Quản trị, Phòng KTTC không được tham gia dưới mọi hình thức).
3. **Thời gian, địa điểm, hình thức nhận hồ sơ:**

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16h30, ngày 10/01/2025 đến trước 16h30 ngày 13/01/2025 (trong giờ hành chính).

 - Hồ sơ tham gia thu mua CCDC thanh lý tại Trụ sở chính được nộp trực tiếp hoặc bằng chuyển phát nhanh.

 - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính & Quản trị, Tầng 19-109 Trần Hưng Đạo.

 - Liên hệ xem CCDC thanh lý: Nguyễn Thanh Hương- SĐT 024 37345 345, (số máy lẻ 5002); ĐTDĐ: 0939240125) GPBank Trụ sở chính – Tầng 19, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội.

 Trên đây là Thông báo về việc mời chào giá thu mua CCDC thanh lý để xác định giá trị thu hồi đối với toàn bộ CCDC cần thanh lý của GPBank Trụ sở chính.

 Trân trọng thông báo./.

 **DANH SÁCH CÔNG CỤ DỤNG CỤ CẦN THANH LÝ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên, nhãn hiệu, quy cách CCDC** | **Mã công cụ**  | **Năm đưa vào sử dụng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |  **Hiện trạng**  |
|
| **I** | **Thiết bị công nghệ thông tin** |
| 1 | Thiết bị chuyển mạch Cisco Port Gigabit Smart SG250-08 (PS Z24211BAB) |  CC.001.300 | 10/12/2019 | cái | 1 | Bị hỏng, không có linh kiện thay thế do đời thiết bị quá cũ |
| 2 | Thanh đầu nối,UTP ,CAT 5E SL110 RJ12 24CONG |  CC.001.300 | 10/12/2019 | cái | 13 | Bị hỏng, tiếp xúc chập chờn,không sửa chữa được |
| 3 | Máy tính để bàn DELL 360 ( S/v tag: FL7S42S) |  CC.001.094.096 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, đời máy quá cũ, bật không lên |
| 4 | Máy tính DELL 210L | CC.001.094 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, đời máy quá cũ, bật không lên |
| 5 | Case máy tính DELL Optilex  | CC.001.094 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, đời máy quá cũ, bật không lên |
| 6 | Máy tính để bản Dell | CC.001.094 | Trước 2015 | Cá i | 35 | Bị hỏng, đời máy quá cũ, bật không lên |
| 7 | Máy tính Dell 3046FF ( S/v tag: D3C81H2) | CC.001.094.203 | 30/08/2017 | cái | 1 | Bị hỏng, đời máy quá cũ, bật không lên |
| 8 | Máy tính Dell 3080 (9YPK283) | CC.001.094.247 | 25/07/2018 | cái | 1 | Bị hỏng, main bị chập, chip và ram bị cháy  |
| 9 | Laptop HP 4410S (CNU9245BX4) | CC.001.099.057 |  12/06/2016 | cái | 1 | Bật không lên, cấu hình yếu, lạc hậu, bị gãy xộc xệch, không thể sửa chữa được do đời máy quá cũ |
| 10 | Laptop Dell Vostro 14-5480 | CC.001.099 | Trước 2015 | cái | 2 | Bật không lên hình, long ốc vít, không sửa chữa được do đời máy quá cũ |
| 11 | Laptop HP 15AY131TU | CC.001.099 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, cấu hình yếu, lạc hậu, bị gãy xộc xệch, không thể sửa chữa được do đời máy quá cũ |
| 12 | Laptop Dell Vostro 3568 XF6C61  | CC.001.099 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, cấu hình yếu, lạc hậu, bị gãy xộc xệch, không thể sửa chữa được do đời máy quá cũ |
| 13 | Laptop HP Probook 450G4 | CC.001.099 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, cấu hình yếu, lạc hậu, bị gãy xộc xệch, không thể sửa chữa được do đời máy quá cũ |
| 14 | Laptop Dell Lenovo | CC.001.099 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, máy quá cũ nát, cấu hình quá thấp |
| 15 | Màn Hình Máy tính | CC.001.093 | Trước 2015 | cái | 7 | Bị hỏng, loang màn hình tinh thể lỏng |
| 16 | Màn Hình Máy tính | CC.001.093 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị vỡ màn hình tinh thể lỏng khổng thể sửa chữa được |
| 17 | Màn hình máy tính Dell E2417 (77MF7Q2) | CC.001.093.208 | 3/5/2019 | cái | 1 | Bị hỏng, dập màn hình tinh thể lỏng |
| 18 | Máy in HP 2015D | CC.001.092.030 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 19 | Máy in HP 3300  | CC.001.092.046 | 04/05/2017 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 20 | Máy in HP 1006 | CC.001.092 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 21 | Máy in Canon LBP 3300  | CC.001.092 | 03/08/2017 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 22 | Máy in Canon LBP 3300 | CC.001.092 | 04/12/2018 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 23 | Máy in fax hp 1212 | CC.001.092.061 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 24 | Máy in HP 1320 | CC.001.092 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 25 | Máy in HP M401d | CC.001.092 | Trước 2015 | cái | 3 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 26 | Máy in HP 2055D | CC.001.092 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, khay giấy gãy, bản in đen sì, không có linh kiện thay thế, sửa chữa |
| 27 | Máy scan HP 4850 | CC.001.096 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, không chụp được bản in, gãy lẫy cuốn giấy, không có linh kiện thay thế do đòi máy quá cũ |
| 28 | Máy scan HP G4010 | CC.001.096 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, không chụp được bản in, gãy lẫy cuốn giấy, không có linh kiện thay thế do đòi máy quá cũ |
| 29 | Máy scan 3000S2 | CC.001.096 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, không chụp được bản in, gãy lẫy cuốn giấy, không có linh kiện thay thế do đòi máy quá cũ |
| 30 | Máy scan HP PRO 3000S3 | CC.001.096 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, không chụp được bản in, gãy lẫy cuốn giấy, không có linh kiện thay thế do đòi máy quá cũ |
| 31 | Điện thoại để bàn | CC.001.080 | Trước 2015 | cái | 10 | Phím bấm hỏng, loa nghe hỏng |
| 32 | Điện thoại cố định PANASONIC KXTS 500  | CC.001.080 | Trước 2015 | cái | 5 | Phím bấm hỏng, loa nghe hỏng |
| 33 | Điện thoại kéo dài Panasonic | CC.001.080 | Trước 2015 | cái | 2 | Phím bấm hỏng, loa nghe hỏng |
| 34 | Điện thoại conference | CC.001.080 |  | bộ | 1 | Loa hỏng, không sửa chữa được, không dùng được |
| **II**  | **Máy móc, thiết bị văn phòng** |  |
| 35 | Máy đóng chứng từ | CC.001.080 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị cháy khét, không sử dụng được, hỏng dây curoa không thay thế được |
| 36 | Quạt điện | CC.001.130. | 03/05/2018 | cái | 3 | Bị cháy, gãy cánh, gập cổ |
| 37 | Quạt điện | CC.001.130.003 | 04/05/2018 | cái | 1 | Bị cháy, gãy cánh, gập cổ |
| 38 | Quạt treo tường VINAWIND  | CC.001.130.012 | 06/04/2019 | cái | 1 | Bị cháy, gãy cánh |
| 39 | Quạt cây VINAWIND 450-DM  | CC.001.130.018 | 07/06/2019 | cái | 1 | Bị cháy, gãy cánh, gập cổ |
| 40 | Cây nước nóng lạnh | CC.001.150 | Trước 2015 | cái | 9 | Bo mạch bị cháy, gãy van vòi, không sửa được |
| 41 | Bàn làm việc trưởng phòng | CC.001.052 | Trước 2015 | cái | 1 | Đã xuống cấp, chân rụng, ọp ẹp |
| 42 | Bàn làm việc thường | CC.001.053 | Trước 2015 | cái | 1 | Đã xuống cấp, chân rụng, ọp ẹp |
| 43 | Bàn làm việc Đài Loan  | CC.001.051 | Trước 2015 | cái | 2 | Bị mọt, đã xuông cấp, ọp ẹp |
| 44 | Ghế làm việc Hòa Phát | CC.001.062 | Trước 2015 | cái | 13 | Hỏng, rách mặt ghế và tựa lưng |
| 45 | Ghê xoay | CC.001.062 | Trước 2015 | cái | 4 | Hỏng, rách mặt ghế và tựa lưng |
| 46 | Ghế xoay nhân viên | CC.001.062 | Trước 2015 | cái | 4 | Hỏng, rách mặt ghế và tựa lưng |
| 47 | Ghế họp | CC.001.061 | Trước 2015 | cái | 1 | Hỏng, rách mặt ghế, chân gãy |
| 48 | Ghế xoay mã W090 | CC.001.062.125 | 06/04/2017 | cái | 1 | Hỏng, rách mặt ghế, lựng gãy gập |
| 49 | Ghế gập Xuân Hòa | CC.001.062 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị gãy phần gập ghế, long ốc vít |
| 50 | Ghế da giám đốc | CC.001.061 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, rách mặt ghế, gãy xiphong,  |
| 51 | Ghế da giám đốc | CC.001.061 | Trước 2015 | cái | 1 | Gãy lưng ghế, bị gập ghế. |
| 52 | Hộc tủ | CC.001.056 | Trước 2015 | cái | 2 | Bị hỏng, mọt gỗ, ngấm ẩm |
| 53 | Hộc di động | CC.001.056 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, mọt, ngấm ẩm, gãy mặt hộc  |
| 54 | Tủ tài liệu thấp | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 3 | Xuông cấp, hậu tủ mọt, cánh tủ rụng gãy |
| 55 | Tủ tài liệu TL4 | CC.001.062 | Trước 2015 | cái | 1 | Xuông cấp, hậu tủ mọt, cánh tủ rụng gãy |
| 56 | Tủ tài liệu  | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Xuông cấp, hậu tủ mọt, cánh tủ rụng gãy |
| 57 | Tủ mạng 10U do xuất toán TSCD theo NQ 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 58 |  Tủ RACK 20U do xuất toán TSCD theo NQ 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 59 | Tủ RACK 15U do xuất toán TSCD theo NQ 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 60 | Tủ mạng 27U-SERIES 800 do xuất toán TSCD theo NQ 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 61 | Tủ mạng 27U -SERIES800 do xuất toán TSCD 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 62 | Tủ mạng (NG 9.959.040) do xuất toán TSCD 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 2 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 63 | Thiết bị 24 UPLINK (NG 8.995.000) do xuất toán TSCD 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 3 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 64 | Thiết bị 24 UPLINK GUI (NG 9.894.500) do xuất toán TSCD 248/2023/NQ-HDTV,TT217/2023/TTR-TGD | CC.001.072 | Trước 2015 | cái | 3 | Bị hỏng, hoen gỉ, tháo rời, không còn hình thái ban đầu |
| 65 | Cây nước nóng lạnh Igo | CC.001.150.006 | 08/07/2017 | cây | 1 | Bo mạch bị cháy, gãy van vòi, không sửa được |
| 66 | Máy đo khoảng cách | CC.001.190. | 21/04/2017 | cái | 2 | Bị hỏng mạch, bật không lên, màn hình bị vỡ |
| 67 | Máy ảnh CANON IXUS 185 | CC.001.300. | 21/04/2017 | cái | 2 | Bị hỏng, ống kính bị nứt, mạch hỏng, bật không lên |
| 68 | Máy ảnh Canon A810 | CC.001.300 | 21/04/2017 | cái | 4 | Bị hỏng, ống kính bị nứt, mạch hỏng, bật không lên |
| 69 | Máy ảnh Canon A2200 | CC.001.300 | 21/04/2017 | cái | 2 | Bị hỏng, ống kính bị nứt, mạch hỏng, bật không lên |
| 70 | La bàn | CC.001.300 | 21/04/2017 | cái | 4 | Kim bị long, hỏng, không sử dụng được |
| 71 | La bàn COLEMAN | CC.001.300 | 21/04/2017 | cái | 3 | Kim bị lỏng, hỏng, không sử dụng được |
| 72 | Két sắt | CC.001.040 | Trước 2015 | cái | 1 | Bị sét gỉ, mất cánh, móp méo. |
| 73 | Máy chiếu ảnh EPSon EB-X5 | CC.001.170 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, chết main, cháy ống chiếu đen sì |
| 74 | Hệ thống camera 46 Tăng Bạt Hổ | CC.001.300.101 | 11/03/2019 | ht | 1 | Bị tháo dỡ không còn nguyên vẹn, các mắt camera bị hỏng, ổ cứng chết |
|  75 | Máy chiếu  | CC.001.170 | Trước 2015 | cái | 1 | Bật không lên, chết main, cháy ống chiếu đen sì |
| 76 | Máy photocopy SHARP AR5618D | CC.001.098.002 | Trước 2015 | cái | 1 | Hỏng, Cấu hình quá cũ không có linh kiện thay thế, không thể sử dụng được |
| 77 | Camera, bộ cảnh báo cháy (phòng trực COB) | CC.001.300.184 | Trước 2015 | bộ  | 1 | Bị tháo dỡ không còn nguyên vẹn, các mắt camera bị hỏng, ổ cứng chết |