|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX NGHỆ AN **PHÒNG KDXD-TCKT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Nghệ An, ngày* ##F\_DATE@@

**TỜ TRÌNH**

*V/v áp dụng mức giảm giá kể từ ##HOUR@@ giờ 00 ngày ##*DATE*@@*

**Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty**

- Căn cứ giá bán nội bộ phương thức khác và giá cơ sở ngày ##DATE@@ của Tập đoàn;

- Căn cứ chính sách bán hàng số 2482/PLXNA-KDXD ngày 01/7/2021

- Căn cứ vào tình hình thị trường.

*Phòng KDXD, Phòng TCKT kính trình Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban liên quan nội dung đề xuất mức giảm giá như sau:*

**1. Tình hình thị trường và thù lao đối thủ hiện đang áp dụng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Địa bàn  (Tỉnh/TP) | Đầu mối  KDXD | Đơn vị trực thuộc đầu mối | Kho bên bán/Địa chỉ | Thù lao (bao gồm VAT) đồng/lít | | | | | Ghi chú |
| Xăng | | Điêzen | | Sản lượng  tối thiểu (m3) |  |
| 95-III | E5 | DO 0,001S-V | DO 0,05S-II |  |  |
| Nghệ An | PLX | Petrolimex | Nghi Hương/Bến Thủy | ##PLX95@@ | ##PLXE5@@ | ##PLX01@@ | ##PLX05@@ |  |  |
| Hà Tĩnh Thanh Hóa | PVoil | PVoil Vũng Áng PVoil Thanh Hóa | Kho Vũng Ánh Kỳ Anh-Hà Tĩnh | ##PV95@@ | ##PVE5@@ | ##PV01@@ | ##PV05@@ | Không kèm đk | *CK vùng 2*  *Cước vận chuyển Vũng Áng-Vinh: 200 d/l* |
| Thanh Hóa | AP | Cty Anh Phát Petro | Kho Nghi Sơn – T.Hóa | ##AP95@@ | ##APE5@@ | ##AP01@@ | ##AP05@@ |  | CK vùng 2 |

*Các đơn vị khác chưa có chiết khấu mới*

**2. Đề xuất mức giảm giá áp dụng:**

***2.1. Thay đổi lãi gộp Tập đoàn giao***

**##TABLE\_LAI\_GOP@@**

***2.2. Đề xuất mức giảm giá phổ thông***

**##TABLE\_GIAM\_GIA@@**

***2.4. Hiệu quả bán hàng:*** Có biểu phân tích chi tiết từng phương thức kèm theo.

Vậy Phòng KDXD, Phòng TCKT kính trình Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban liên quan phương án áp dụng mức giảm giá từ ##HOUR@@ giờ 00 ngày ##DATE@@.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP** | **PHÒNG KDXD** | **PHÒNG TCKT** | **DUYỆT** |