**DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ**

*(Kèm theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số: 250-2022/HĐKT/VNPTBG-BTN)*

|  |
| --- |
| **PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG**  |
| **SốTT** | **Chủng loạicáp đồng đã thu hồi** | **Số lượng (m)** | **đơn trọng (kg/km)** | **trọng lượng quy đổi (kg)** | **ghi chú** |
|
| 1 | Cáp đồng loại: 100x2x0,5 | 10.250,0 | 351,60 | 3.603,90 | Tài sản cũ hỏng, không có nhu cầu tái sử dụng |
| 2 | Cáp đồng loại: 200x2x0,4 | 1.372,0 | 450,00 | 617,40 |
| 3 | Cáp đồng loại: 200x2x0,5 | 16.907,0 | 703,20 | 11.889,00 |
| 4 | Cáp đồng loại: 300x2x0,5 | 1.665,0 | 1.054,80 | 1.756,24 |
| 5 | Cáp đồng loại: 400x2x0,4 | 783,0 | 900,00 | 704,70 |
| 6 | Cáp đồng loại: 400x2x0,5 | 3.667,0 | 1.406,40 | 5.157,27 |
| 7 | Cáp đồng loại: 600x2x0,4 | 1.642,0 | 1.350,00 | 2.216,70 |
| 8 | Cáp đồng loại: 600x2x0,5 | 5.100,0 | 2.109,60 | 10.758,96 |
| 8 | Cáp đồng loại: 800x2x0,5 | 233,0 | 2.812,80 | 655,38 |
|  | **Tổng cộng:** | **41.619,00** |  | **37.359,56** |