**DANH MỤC TÀI SẢN**

**Công trình nhà xưởng:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hạng mục** | **Diện tích (m2)** | **Thành tiền (đồng)** |
| 1 | Nhà xưởng | 2.400 | 7.056.000.000 |
| 2 | Văn phòng | 214 | 838.880.000 |
| 3 | Khu phụ trợ 1 | 260 | 891.800.000 |
| 4 | Khu phụ trợ 2 | 468 | 1.605.240.000 |
| 5 | Nhà xe | 270 | 396.900.000 |
| 6 | Trạm điện | 12,25 | 60.025.000 |
| 7 | Nhà trưng bày | 100 | 343.000.000 |
| 8 | Sân phơi | 3.478,2 | 1.363.454.400 |
| 9 | Hồ sử lý nước thải | 180 | 441.000.000 |
| 10 | Sân bãi, đường nội bộ | 1.817 | 1.068.396.000 |
| 11 | Nhà bảo vệ | 17,49 | 68.560.800 |
| 12 | Hồ chứa nước | 80 | 196.000.000 |
| 13 | Nhà để lò hơi | 120 | 199.920.000 |
| 14 | Cổng, tường rào | 1.234,8 | 968.083.200 |
| **Tổng cộng** | |  | **15.497.259.400** |

**Hệ thống máy móc thiết bị nhà xưởng.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hạng mục** | **Số lượng** | **Thành tiền (đồng)** |
| 1 | Hệ thống kho lạnh, tủ đông, đá vẩy | 01 | 2.985.283.636 |
| 2 | Hệ thống lò hơi, tời cẩu cá, xong luộc cá | 01 | 502.317.932 |
| 3 | Hệ thống tủ điện, chiếu sáng, thoát nước | 01 | 2.543.140.495 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét | 01 | 286.357.620 |
| 5 | Đường dây trung thế - TBA 560KVA | 01 | 414.168.595 |
| 6 | Kho lạnh – cửa kho lạnh | 01 | 1.350.769.230 |
| **Tổng cộng** | |  | **8.082.037.508** |