|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY Ô TÔ PHÚC ANH**  **HYUNDAI AN GIANG** |  |

**ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG**

HỢP ĐỒNG SỐ: 541.NX4/01/2025/HĐMB-PA KÝ NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2025

**Nguồn khách hàng:** **Thị Trường TVBH: NGUYỄN HÙNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. THÔNG TIN NGƯỜI MUA:**  **Khách hàng Kinh Doanh: Khách hàng Đại lý:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Khách hàng: **HUỲNH DUY THANH** | | | | MST: | | Ngày sinh: **01-10-1987** | | Số CCCD: **089087006633** | Ngày cấp: **03-09-2024** | Nơi cấp: **BỘ CÔNG AN** | | Điện thoại: **0939082087** | | | | Địa chỉ: **Bình Đức 3, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang** | | | | Người quản lý xe: **HUỲNH DUY THANH** | | Chức vụ: | | Số CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: | |  |
| **II. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG**   1. **Tên xe:** TUCSON 1.6 F/L TURBO 1.6AT CKD **Màu:** Trắng **Số lượng: 01** 2. **Giá niêm yết:** 979,000,000 **Chương trình HTV:** 0 **Ngày:** 3. **Hình thức mua: Ngân hàng** 4. **Đặt cọc:** 20,000,000 **Ngày:** 5. **HH môi giới:** 0  **Họ tên:** ; **Điện thoại:** ; **CMND:** ; 6. **Khuyến mãi theo xe:** ÁO TRÙM XE 5 CHỖ;VÍ DA HYUNDAI;BAO TAY LÁI KHUYẾN MÃI; 7. **Giá trị khuyến mãi:** |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **PHỤ KIỆN TẶNG** | **THÀNH TIỀN** | **STT** | **PHỤ KIỆN BÁN THÊM** | **THÀNH TIỀN** | | 1 | Gói bảo dưỡng 1.000km | 1,060,380 (TT) | 1 | PHIM 3M TOÀN XE TIÊU CHUẨN | 5,500,000 | |  | **TỔNG** | 1,060,380 |  | **TỔNG** | 5,500,000 | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **NỘI DUNG** | **TỶ LỆ PHÍ** | **THÀNH TIỀN** | **GHI CHÚ** | | | 1  23456789 | GIÁ XE  Phí trước bạPhí đăng ký xePhí đăng kiểm xePhí đường bộBảo hiểm TNDSBảo hiểm vật chấtHỗ trợ đăng ký - đăng kiểmPhí trước bạ |  | 934,000,000  97,900,0001,350,000115,0001,560,000531,00013,076,0002,500,0007,900,000 | Tặng |  | |  | **TỔNG** | | 1,051,032,000 |  |  | |  | **TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG**  (Giá xe, các phụ phí, phụ kiện bán) | | 1,056,532,000 |  |  |   **LÃI GỘP:** …………………. **HOA HỒNG (CHÍNH SÁCH):** …………………………….   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ADMIN** | **TP/PP BÁN HÀNG** | **GĐĐH** | |  |  |  | |  |

**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: 0 |
| 5 |  |  |  | Chi phí lãi vay: Số ngày |
| 6 |  |  |  | Tổng giá vốn: |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KẾ TOÁN KINH DOANH** | **KT TRƯỞNG** | **PHÓ TGĐ** |
|  |  |  |