Bảng giá xe Honda tháng 8/2018

[Xe tay ga](#_Bảng_giá_xe) [Vision](#vision) - [Air Blade](#airblade) - [Lead](#lead) - [SH Mode](#shmode) - [PCX](#pcx) - [SH](#sh)

[Xe tay côn](#_Bảng_giá_xe_1) [Winner](#winner) - [MSX](#msx)

[Xe mô tô](#_Bảng_giá_xe_2) [Rebel](#rebel)

# **Bảng giá xe tay ga Honda tháng 8/2018**

| Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
| --- | --- | --- |
| Vision 2018 bản thời trang (Màu Xanh, Vàng, Trắng, Đỏ, Hồng) | 29.900.000 | 35.800.000 |
| Vision 2018 bản thời trang (Màu Đỏ đậm) | 29.900.000 | 36.500.000 |
| Vision 2018 phiên bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 30.490.000 | 37.000.000 |
| Air Blade 2018 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 48.700.000 |
| Air Blade 2018 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 | 49.700.000 |
| Air Blade 2018 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 46.500.000 |
| Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey (Màu đen mờ) | 39.990.000 | 51.500.000 |
| Lead 2018 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 37.490.000 | 44.000.000 |
| Lead 2018 Smartkey (Màu Xanh lam, Vàng, Xanh lục, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà) | 39.290.000 | 46.000.000 |
| Lead 2018 Smartkey bản kỷ niệm 10 năm Màu Đen Mờ | 39.790.000 | 48.000.000 |
| SH Mode 2018 bản cá tính (Màu Trắng Xứ, Đỏ đậm và bạc mờ) | 52.490.000 | 70.800.000 |
| SH Mode 2018 bản thời trang (Màu Trắng Nâu, Vàng, Xanh Ngọc, Xanh Tím) | 51.490.000 | 66.000.000 |
| SH Mode 2018 bản thời trang Màu Đỏ Nâu | 51.490.000 | 67.000.000 |
| PCX 2018 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 80.000.000 |
| PCX 2018 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 64.500.000 |
| SH 125 phanh CBS | 67.990.000 | 80.500.000 |
| SH 125 phanh ABS | 75.990.000 | 89.000.000 |
| SH 150 phanh CBS | 81.990.000 | 101.500.000 |
| SH 150 phanh ABS | 89.990.000 | 108.000.000 |
| SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 269.000.000 | 283.500.000 |
| SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 270.000.000 | 304.500.000 |

# **Bảng giá xe côn tay Honda 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giá xe Winner 150 tháng 8/2018 | | |
| **Mẫu xe** | **Giá đề xuất** | **Giá đại lý bao giấy** |
| Winner 2018 bản thể thao (Màu Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng) | 45.490.000 | 48.800.000 |
| Winner 2018 bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 45.990.000 | 49.300.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giá xe MSX 2018 tháng 8/2018 | | |
| MSX 125 2018 (Màu Đỏ) | 49.990.000 | 66.400.000 |
| MSX 125 2018 (Màu Xanh, Vàng) | 49.990.000 | 66.000.000 |

# **Bảng giá xe mô tô Honda 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giá xe Rebel 300 2018 tháng 8 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
| Rebel 300 Màu Đen | 125.000.000 | 151.500.000 |
| Rebel 300 Màu Đỏ | 125.000.000 | 151.000.000 |
| Rebel 300 Màu Bạc | 125.000.000 | 151.000.000 |

Nguồn: [2 bánh](https://giaxe.2banh.vn)