|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH TM VÀ DV Ô TÔ PHÚC ANH**  **HYUNDAI AN GIANG** |  |

**ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG**

(ADMIN) HỢP ĐỒNG SỐ: ${soHopDong} KÝ NGÀY ${ngay} THÁNG ${thang} NĂM ${nam}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. THÔNG TIN NGƯỜI MUA:**  **Nguồn khách hàng:** **${nguonKH}**   |  |  | | --- | --- | | 1. Khách hàng cá nhân | 1. Khách hàng doanh nghiệp | | 1. Họ tên KH: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Số CMND:   Ngày cấp: Nơi cấp:   1. Ngày sinh: 2. Người quản lý xe: 3. Chức vụ: | 1. Tên đơn vị: ${guest} 2. Địa chỉ đơn vị: ${diaChi} 3. Mã số thuế: ${mst} 4. Người đại diện: ${tenDaiDien} 5. Người quản lý xe:   Chức vụ:  CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:   1. Số điện thoại: ${dienThoai} | |  |
| **II. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG**   1. **Tên xe:** ${phuLucLoaiXe} **Màu:** ${mauXe} **Số lượng: 01** 2. **Giá niêm yết:** ${niemYet} **Chương trình HTV:** ${htvSupport} **Ngày:** 3. **Hình thức mua: ${isTienMat}** 4. **Đặt cọc:** ${tamUng} **Ngày:** 5. **HH môi giới:** ${moiGioi}  **Họ tên:** ${mhoTen}; **Điện thoại:** ${mdienThoai}; **CMND:** ${mcmnd}; 6. **Khuyến mãi theo xe:** ${quaTang} 7. **Giá trị khuyến mãi:** |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **PHỤ KIỆN TẶNG** | **THÀNH TIỀN** | **STT** | **PHỤ KIỆN BÁN THÊM** | **THÀNH TIỀN** | | ${sttPK} | ${cacLoaiPhiPK} | ${thanhTienPhiPK} | ${sttPKB} | ${cacLoaiPhiPKB} | ${thanhTienPhiPKB} | |  | **TỔNG** | ${tongPhuKienFree} |  | **TỔNG** | ${tongPhuKienBan} | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **NỘI DUNG** | **TỶ LỆ PHÍ** | **THÀNH TIỀN** | **GHI CHÚ** | | | 1  ${stt} | GIÁ XE  ${cacLoaiPhi} |  | ${thanhTien}  ${thanhTienPhi} | ${tang} |  | |  | **TỔNG** | | ${tongPhi} |  |  | |  | **TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG**  (Giá xe, các phụ phí, phụ kiện bán) | | ${tongPhiPhuKien} |  |  |   **LÃI GỘP: …………………..** **HOA HỒNG (CHÍNH SÁCH):** …………………………….   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NV BÁN HÀNG** | **TP/PP BÁN HÀNG**  **(Duyệt giá bán và HH)** | **GĐĐH**  **(Duyệt + ký HĐ)** | **ADMIN**  **(KT + Lưu)** | |  |  |  |  | |  |

**III.QUÁ TRÌNH THU TIỀN: (KTKD ghi trực tiếp)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NGÀY THU TIỀN** | **SỐ TIỀN** | **TM/CK** | **KTKD (tính hoa hồng)** |
| 1 |  |  |  | Ngày BBBGX: |
| 2 |  |  |  | Giá đầu vào thực tế: |
| 3 |  |  |  | Tên đại lý (nếu có): |
| 4 |  |  |  | Phí vận chuyển: ${phiVanChuyen} |
| 5 |  |  |  | Chi phí lãi vay: Số ngày |
| 6 |  |  |  | Tổng giá vốn: |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KẾ TOÁN KINH DOANH**  **(XÁC NHẬN)** | **KT TRƯỞNG**  **(KT CUỐI)** | **PHÓ TGĐ**  **(DUYỆT CUỐI)** |
|  |  |  |