**HYUNDAI AN GIANG**

**Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô Phúc Anh**

**ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG**

(ADMIN) HỢP ĐỒNG SỐ: HAGI-07/HDMB-PA KÝ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **I. THÔNG TIN NGƯỜI MUA:** |  |
| 1. HỌ TÊN KHÁCH HÀNG: Nguyễn Trường An |  |
| 2.ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ: An Giang |  |
| 3.ĐỊA CHỈ HỘ KHẨU: (kèm hộ khẩu photo) |  |
| 4.SỐ CMND: 213742343 NGÀY CẤP: 06-12-2021 NƠI CẤP: CA. An Giang |  |
| 5.TÊN ĐƠN VỊ: Nguyễn Trường An |  |
| 6.ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ: An Giang |  |
| 7. MÃ SỐ THUẾ: |  |
| 8.NGƯỜI ĐẠI DIỆN: |  |
| 9.ĐIỆN THOẠI: 0915254256 |  |
| 10.NGÀY SINH: 06-12-2021 |  |
| 11.NGƯỜI QUẢN LÝ XE: DI ĐỘNG: NGÀY SINH: |  |
| **II.THÔNG TIN HỢP ĐỒNG:** |  |
| 1.TÊN XE: ACCENT MT BASE 2021 1.2MT CKD |  |
| 2.KHUYẾN MÃI: Bao tai lái;Dù che mưa;Bình chữa cháy;Ốc sên; |  |
| 3.CHƯƠNG TRÌNH HTC: |  |
| 4.ĐẶT CỌC: 15,000,000 |  |
| 5.HH MÔI GIỚI: 0 (VAT). HỌ TÊN: CMND: DI ĐỘNG:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **DỊCH VỤ** | **TỶ LỆ PHÍ** | **THÀNH TIỀN** | **NGÀY PHÁT SINH** | **GHI CHÚ** | | 1  23456 | GIÁ XE  Đăng kiểmTrước bạĐường bộBHTN DSBHTX |  | 426,580,000  2,500,00042,500,0001,500,0003,560,00012,600,000 |  | **Giá niêm yết:** 425,000,000  Chi: Ngày:Chi: Ngày:Chi: Ngày:Chi: Ngày:Chi: Ngày: | |  | **TỔNG:** | | 489,240,000 |  | QT lại cpđk ngày: | | 9 | PHỤ KIỆN BÁN(HĐ): 1 | | 4,500,000 | Camera hành trình; | | |  | **TỔNG:** | | 493,740,000 |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NV BÁN HÀNG** | **TP/PP BÁN HÀNG (Duyệt giá bán)** | **PHÓ TGĐ (Duyệt + ký HĐ)** | **ADMIN (KT + Lưu)** |
|  |  |  |  |

**Ghi chú - Nguồn khách hàng:** 🞏Showroom 🞏Thị trường 🞏Online 🞏Hotline 🞏Giới thiệu

**GIÁ TRỊ 05 MÓN:** ………………………… **GIÁ TRỊ TẶNG THÊM**: …………..……………………………………………………….

**LÃI GỘP:** …………………………………………………………………. **HOA HỒNG (CHÍNH SÁCH):** …………………………….

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

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

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