**Phòng máy tính: A201**

**DANH MỤC THIẾT BỊ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TB** | **Tên TB** | **Thông số kỹ thuật** | **Năm sử dụng** | **Ghi chú** |
| 1 | TB5087 | Máy lạnh | Mitsubishi | 2019 |  |
| 2 | TB5088 | Máy lạnh | Mitsubishi | 2019 |  |
| 3 | TB5117 | Tivi LG 60 | LG 60LB561T | 2014 |  |
| 4 | TB5121 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 5 | TB5122 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 6 | TB5123 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 7 | TB5124 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 8 | TB5125 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 9 | TB5126 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 10 | TB5127 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 11 | TB5128 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 12 | TB5129 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 13 | TB5130 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 14 | TB5131 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 15 | TB5132 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 16 | TB5133 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 17 | TB5134 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 18 | TB5135 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 19 | TB5136 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 20 | TB5137 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 21 | TB5138 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 22 | TB5139 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 23 | TB5140 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 24 | TB5141 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 25 | TB5142 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 26 | TB5143 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 27 | TB5144 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 28 | TB5145 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 29 | TB5146 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 30 | TB5147 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 31 | TB5148 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 32 | TB5149 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 8GB, 1TB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 33 | TB5150 | Máy tính Dell 5050 | i5 7500, 16GB, SSD 240GB, mh 19,OWWJRX,Intel HD Graphics 630 | 2019 | Bổ sung KNN: RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 16GB DDR4 3200MHz; Bổ sung: SSD 240 KingTong (VTGD HK2 2020-2021\_Mã nguồn mở)); RAM cũ 8GB chuyển A204; HDD 1TB A203 |
| 34 | TB5966 | Camera KBVISION (POE) | POE 4MP KBVISION KX-C4011SN3 Thẻ nhớ 120GB +Nguồn | 2021 | KNN QG 2021 |

**NHẬT KÝ SỬ DỤNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Giờ vào** | **Giờ ra** | **Môn học / Mục đích sử dụng** | **Tình trạng trước khi sử dụng** | **Tình trang sau khi sử dụng** | **Tên người sử dụng** | **Ký tên** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |