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

**ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG**

HỢP ĐỒNG SỐ: 162.KSCBU/07/2025/HĐMB-PA KÝ NGÀY 18 THÁNG 07 NĂM 2025

**Nguồn khách hàng:** **Online TVBH: LÊ THỊ CHI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. THÔNG TIN NGƯỜI MUA:**  **Khách hàng Kinh Doanh: Khách hàng Đại lý:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Khách hàng: **LƯ MẠNH KHANG** | | | | MST: | | Ngày sinh: **03-02-1997** | | Số CCCD: **089097014672** | Ngày cấp: **27-03-2023** | Nơi cấp: **CỤC CẢNH SÁT** | | Điện thoại: **0339239280** | | | | Địa chỉ: **TỔ 19, ẤP THẠNH HÒA, XÃ HÒA BÌNH, TỈNH AN GIANG** | | | | Người quản lý xe: **LƯ MẠNH KHANG** | | Chức vụ: | | Số CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: | |  |
| **II. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG**   1. **Tên xe:** STARGAZER 1.5 TIÊU CHUẨN 2024 1.5AT CKD **Màu:** Trắng **Số lượng: 01** 2. **Giá niêm yết:** 489,000,000 **Chương trình HTV:** 0 **Ngày:** 3. **Hình thức mua: Ngân hàng** 4. **Đặt cọc:** 10,000,000 **Ngày:** 5. **HH môi giới:** 0  **Họ tên:** ; **Điện thoại:** ; **CMND:** ; 6. **Khuyến mãi theo xe:** BAO TAY LÁI KHUYẾN MÃI;VÍ DA HYUNDAI;ÁO TRÙM XE 7 CHỖ; 7. **Giá trị khuyến mãi:** |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **PHỤ KIỆN TẶNG** | **THÀNH TIỀN** | **STT** | **PHỤ KIỆN BÁN THÊM** | **THÀNH TIỀN** | | 123 | Màn hình Bravo B10 (2-32Gb) - Tặng kèm camera lùiBỌC TRẦN PLASTICBỌC ÁO GHẾ SIMILI | 4,010,000 (CTKM)450,000 (CTKM)3,400,000 (CTKM) | 1 | Camera hành trình trước TMAS SR06 | 1,200,000 | |  | **TỔNG** | 7,860,000 |  | **TỔNG** | 1,200,000 | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 |  | 480,000,000  48,900,000650,000160,0001,560,000944,0006,720,0002,500,0001,000,000 |  |  | |  | **TỔNG** | | 542,434,000 |  |  | |  | **TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG**  (Giá xe, các phụ phí, phụ kiện bán) | | 543,634,000 |  |  |   **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: 2,000,000 |
| 5 |  |  |  | Chi phí lãi vay: Số ngày |
| 6 |  |  |  | Tổng giá vốn: |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |

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