TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 SỐ:  **/**PLXNA-QĐ *Vinh, ngày 20 tháng 2 năm 2025*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về giá bán lẻ xăng dầu niêm yết**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 375/XD-QĐ-HĐQT ngày 28/6/2010 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) về việc chuyển Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh thành Công ty Xăng dầu Nghệ An - TNHH một thành viên;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu Nghệ An được phê duyệt theo Quyết định số 914/PLX-QĐ-HĐQT ngày 16/10/2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;*

*Căn cứ quyết định số 601/PLX-QĐ-TGĐ ngày 4/7/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành danh mục địa bàn vùng 2.*

*Căn cứ phương án số 1829/PLXNA-KDXD ngày 11/7/2024 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về việc xây dựng giá bán lẻ, mức giảm giá và tờ trình xây dựng giá bán lẻ ngày 11/7/2024.*

*Căn cứ Quyết định số ngày 20/2/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc qui định giá bán xăng dầu;*

*Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu Công ty Xăng dầu Nghệ An.*

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Giá bán lẻ đã bao gồm thuế Giá trị Gia tăng, Thuế bảo vệ môi trường các mặt hàng xăng, dầu tại các vùng thị trường như sau:

* 1. ***Vùng thị trường trung tâm***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **+ Xăng RON 95-III** | : | **120** | đ/lít thực tế |
| **+ Xăng E5 RON 92** | : | **1.220** | đ/lít thực tế |
| **+ Điêzen 0.05S-II** | : | **10** | đ/lít thực tế |
| **+ Điêzen 0.001S-V** | : | **110** | đ/lít thực tế |

***1.2 Vùng thị trường còn lại***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **+ Xăng RON 95-III** | : | **110** | đ/lít thực tế |
| **+ Xăng E5 RON 92** | : | **1.110** | đ/lít thực tế |
| **+ Điêzen 0.001S-V** | : | **20** | đ/lít thực tế |
| **+ Điêzen 0.05S-II** | : | **30** | đ/lít thực tế |

**Điều 2:** Mức giá bán tại Điều 1 là giá bán lẻ tại các Cửa hàng Xăng dầu bán lẻ, các TNNQ bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của Công ty Xăng dầu Nghệ An.

**Điều 3:** Danh sách CHXD trực thuộc, khách hàng TNNQ của Công ty theo vùng thị trường được qui định tại phụ lục đính kèm.

**Điều 4:**Quyết định này có hiệu lực thi hành kể **từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 2 năm 2025;** các Quyết định giá bán xăng dầu trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

**Điều 5:** Các Ông (Bà) trưởng phòng nghiệp vụ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận*:**   **ưqewqe**

- Như Điều 2; **phó giám đ?c 123122**

- Tập đoàn XDVN (để b/c);

- Sở Công thương NA (để b/c);

- Chủ tịch, Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Giám đốc;

- Kho Bến Thủy, Nghi Hương;

- Các phòng ban (Gửi VPĐT);

- Các CHXD;

- Lưu KDXD, TCKT, VT (120 bản).

**PHỤ LỤC**

**Vùng thị trường**

*(Ban hành kèm Quyết định số: ngày 20/2/2025 của Công ty xăng dầu Nghệ An)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **CỬA HÀNG/KHÁCH HÀNG** | **ĐỊA CHỈ** |
| **I** | **Vùng thị trường trung tâm (Tp Vinh)** | | |
| **I.1** | **Các CHXD trực thuộc** |  |
| 1 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01 | P.Hưng Bình – Tp Vinh |
| 2 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02 | P.Hà Huy Tập – Tp Vinh |
| 3 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03 | P.Quán Bàu – Tp Vinh |
| 4 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04 | P.Quán Bàu – Tp Vinh |
| 5 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05 | Xã Nghi Kim – Tp Vinh |
| 6 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06 | P. Hưng Phúc – Tp Vinh |
| 7 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07 | P.Hưng Dũng – Tp Vinh |
| 8 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08 | Xã Hưng Lộc – Tp Vinh |
| 9 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09 | P.Trung Đô – Tp Vinh |
| 10 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10 | P.Bến Thuỷ – Tp Vinh |
| 11 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11 | P.Hưng Bình – Tp Vinh |
| 12 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12 | P.Vinh Tân – Tp Vinh |
| 13 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15 | P.Đông Vĩnh – Tp Vinh |
| 14 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 16 | Xã Hưng Đông – Tp Vinh |
| 15 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 17 | P.Bến Thuỷ – Tp Vinh |
| 16 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20 | P.Nghi Hải – Tp Vinh |
| 17 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21 | P.Nghi Thu – Tp Vinh |
| 18 | PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22 | Xã Khánh Hợp – Tp Vinh |
| **I.2** | **Các khách hàng TNNQ** |  |
| 1 | Công ty CP Naconex | P. Cửa Nam – Tp Vinh |
| 2 | Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhung Đông | P.Nghi Phú – Tp Vinh |
| 3 | Công ty CP kinh doanh xăng dầu Nghệ An | P.Nghi Phú – Tp Vinh |
| 4 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Kinh đô | P. Quán Bàu – Tp Vinh |
| 5 | Công ty CP Tân Long | P.Bến Thuỷ - Tp Vinh |
| 6 | Công ty TNHH xăng dầu N.A | Xã Vinh Tân – Tp Vinh |
| 7 | Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Xây Dựng Nghệ An | Xã Nghi Thạch – Nghi Lộc |
| 8 | CN Công ty TNHH DV tiếp vận Toàn Cầu tại Nghệ An | Xã Khánh Hợp – Tp Vinh |
| 9 | Công ty TNHH Đầu Tư Long Thịnh | Xã Khánh Hợp – Tp Vinh |
| 10 | Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Sông Lam | P.Nghi Hải – Tp Vinh |
| 11 | Công ty TNHH XD và TM Hùng Huy | Xã Nghi Xá – Nghi Lộc |
| **I.3** | **Các CHXD thuộc Công ty PTS Nghệ Tĩnh**  **(vùng TP Vinh)** |  |
| 1 | Petrolimex-Cửa hàng 123 | Xóm Trung Tiến, Xã Hưng Đông,  TP. Vinh |
| 2 | Petrolimex-Cửa hàng 126 | Số 379, Đ. Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, TP. Vinh |
| 3 | Petrolimex-Cửa hàng 128 | Đại Lộ V.I.Lê Nin, Xóm 13, Xã Nghi Phú, TP. Vinh |
| 4 | Petrolimex-Cửa hàng 130 | Số 121, Đường Nghệ An-Xiêng Khoảng, Xã Nghi Kim, TP. Vinh |
| 5 | Petrolimex-Cửa hàng 132 | Xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, TP. Vinh |
| **II** | **Vùng thị trường còn lại** | Trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh |
| **II.1** | **Các CHXD trực thuộc** | Các CHXD còn lại của Công ty trừ các CHXD nêu tại Mục I phụ lục này. |
| **II.2** | **Các khách hàng TNNQ** | Các khách hàng TNNQ còn lại của Công ty trừ các khách hàng TNNQ nêu tại Mục I phụ lục này. |