|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bảng giá bảo dưỡng xe máy Honda 2020 – 2021** | | | |
| **STT** | **Nội dung bảo dưỡng** | **Giá tiền (VNĐ)** | |
| **Xe số** | **Xe ga** |
| 1 | Giảm sóc trước | 60.000 | 70.000 |
| 2 | Giảm xóc sau | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Chế hòa khí, lọc gió | 40.000 | 60.000 |
| 4 | Bugi | 10.000 | 15.000 |
| 5 | Cổ phốt | 50.000 | 70.000 |
| 6 | Motor đề | 30.000 | 50.000 |
| 7 | Dây ga | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Dây công tơ mét | 20.000 | 20.000 |
| 9 | Dây phanh | 20.000 | 20.000 |
| 10 | Bát phanh trước | 15.000 | 15.000 |
| 11 | Bát phanh sau | 20.000 | 30.000 |
| 12 | Công tắc đèn | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Súc nạp ắc quy | 30.000 | 30.000 |

Các gói (combo) bảo dưỡng:

Bảo dưỡng xe số gói tiêu chuẩn giá 180.000đ

Bảo dưỡng xe tay ga gói tiêu chuẩn 180.000đ

Bảo dưỡng xe côn tay gói tiêu chuẩn 180.000đ

Bảo dưỡng xe số gói cao cấp 250.000đ

Bảo dưỡng xe ga gói cao cấp giá 350.000đ

Bảo dưỡng xe côn tay gói cao cấp giá 280.000đ