|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TÀI SẢN (TÊN MẪU)** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **CLCL****(%)** | **KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH** |
| **Đơn giá** *(đồng/đvt)* | **Thành tiền** *(đồng)* |
| 1 | Số lượng xăng (NSH01) | Lít | 1.159.764 |  | 5.703 | 6.614.134.092 |
| 2 | Số lượng xăng (A02) | Lít | 317.834 |  | 11.424 | 3.630.935.616 |
| 3 | Số lượng xăng (A01) | Lít | 379.151 |  | 4.313 | 1.635.278.263 |
| 4 | Số lượng xăng (Tân Phát 02) | Lít | 17.205 |  | 4.480 | 77.078.400 |
| 5 | Số lượng xăng (Tân Phát 01) | Lít | 7.766 |  | 4.631 | 35.964.346 |
| 6 | Số lượng xăng (Cây Điệp) | Lít | 5.623 |  | 9.676 | 54.408.148 |
| 7 | Số lượng xăng (Tân Bình) | Lít | 4.896 |  | 9.893 | 48.436.128 |
| 8 | Số lượng xăng (Tân Bắc) | Lít | 2.755 |  | 17.435 | 48.033.425 |
| 9 | Số lượng dầu DO  | Lít | 21.300 |  | 15.781 | 336.135.300 |
| 10 | Số lượng nhớt | Lít | 200 |  | 73.650 | 14.730.000 |
| 11 | Mẫu M1 ở Mỹ An, Mỹ Hòa (Ferrocene) | Kg | 44,4 |  | 862.173 | 38.280.481 |
| 12 | Mẫu M2 ở Mỹ An, Mỹ Hòa(Sovent Yellow 16) | Kg | 39 |  | 538.048 | 20.983.872 |
| 13 | Mẫu thùng giấy cacton ở Tân Phát (Sovent Yellow 16) | Kg | 4,99 |  | 538.048 | 2.684.860 |
| 14 | Mẫu M1 ở Kho xăng dầu, bến thủy nội địa của Công ty Vân Trúc (Sovent Yellow 16, Sovent Blue 36, Sovent Blue 35) | Kg | 0,86 |  | 635.285 | 546.345 |
| 15 | Mẫu M2 ở Kho xăng dầu, bến thủy nội địa của Công ty Vân Trúc (Urea) | Kg | 1,33 |  | 368.000 | 489.440 |
| 16 | Mẫu thùng giấy cacton ở Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh (Sovent Yellow 16) | Kg | 21,2 |  | 538.048 | 11.406.618 |
| 17 | Ống mềm dẫn nguyên liệu | Cái | 5 | 20% | 475.000 | 475.000 |
| **Tổng cộng (Làm tròn)** | **12.570.000.000** |
| *Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng*  |