***THƯ NGỎ***

Kính gửi : ***Quý Khách hàng !***

***Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh VIP*** xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng.

VIPPOST là công ty cung cấp giải pháp vận chuyển, được thành lập với mục đích đáp ứng nhu cầu về chất lượng, lợi ích về kinh tế cho các Doanh Nghiệp. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cùng với sự nhiệt huyết, VIPPOST khẳng định có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và đảm bảo sự hài lòng cho các Khách hàng.

VIPPOST liên tục đa dạng hóa các loại hình dịch vụ như: dịch vụ phát hỏa tốc, hẹn giờ, phát ngày lễ, ngày nghỉ, vận tải đường bộ, hàng không, hàng hóa khó bay, quá khổ, quá tải, dịch vụ ủy thác XNK, dịch vụ hàng lạnh, vacxin, chuyển phát quốc tế…với chi phí hết sức hợp lý.

 Vippost có lợi thế hạ tầng mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành, công nghệ tracking tối ưu, chi phí dịch vụ thấp, giá cước ổn định.

Đến với VIPPOST Quý Khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng vì tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: **“SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TÔI”**

VIPPOST rất mong có cơ hội hợp tác kinh doanh với Quý khách hàng.

***Trân trọng!***

**GIÁM ĐỐC**

**( Đã ký)**

**BÁO GIÁ DỊCH VỤ**

(AD0424: Áp dụng từ ngày 01/04/2024)

**(Giá cước chưa bao gồm 20% PPNL và VAT)**

1. **BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRỌNG LƯỢNG (Gram)** | **NỘI THÀNH**  **(Trung tâm TP)** | **ĐẾN 100 KM** | **HN⬄ ĐNG, HCM** | **ĐẾN 300KM** | **TRÊN 300 KM** |
| Đến 50 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| Trên 50 - 100 | 8.500 | 9.000 | 12.000 | 11.000 | 13.000 |
| Trên 100 - 250 | 9.000 | 15.000 | 19.000 | 16.000 | 21.000 |
| Trên 250 – 500 | 11.000 | 21.000 | 26.500 | 23.000 | 27.000 |
| Trên 500 - 1000 | 15.000 | 30.000 | 38.000 | 32.000 | 40.000 |
| Trên 1000 - 1500 | 17.000 | 36.000 | 50.000 | 38.000 | 54.000 |
| Trên 1500 - 2000 | 19.000 | 46.000 | 55.000 | 48.000 | 63.000 |
| Mỗi 500 gr tiếp theo | 1.600 | 3.500 | 8.900 | 4.300 | 9.500 |
| **Thời gian phát** | ***8 hours*** | ***24 hours*** | ***24 hours*** | ***24 hours*** | ***24-36 hours*** |
| **Hàng trên 2 kg đi chuyến Express** | | * *Cộng thêm 10,000 vnđ / kg* | | | |
| ***Ghi chú:***   * + - *Cước hoàn bằng cước chiều đi*     - *Đối với khu vực đến 100km nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 12h ngày hôm sau.*     - *Đối với khu vực Hà Nội đi DN, HCM và ngược lại lấy trước 17h30 hôm nay phát trước 12h ngày hôm sau (áp dụng TL)*     - *Đối với khu vực đến 300km nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 17h ngày hôm sau( áp dụng trung tâm thành phố)*     - *Đối với khu vực trên 300km nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 48h ( áp dụng trung tâm thành phố)*     - *Đối với khu vực huyện, xã thuộc các tỉnh cộng thêm 24h.* | | | | | |

1. **BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC TRƯỚC 9:30 a.m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRỌNG LƯỢNG (Gram)** | **NỘI THÀNH**  **(Trung tâm TP)** | **HN⬄ ĐNG, HCM** | **DƯỚI 300 KM** | **TRÊN 300 KM** |
| Đến 500 | 20.000 | 75.000 | 55.000 | 75.000 |
| Trên 500 - 1000 | 24.000 | 85.000 | 70.000 | 90.000 |
| Trên 1000 - 1500 | 30.000 | 110.000 | 90.000 | 115.000 |
| Trên 1500 – 2000 | 35.000 | 130.000 | 105.000 | 130.000 |
| Mỗi 500 gr tiếp theo | 3.700 | 14.500 | 8.000 | 16.500 |
| ***Thời gian phát***  ***Delivery time*** | ***Before 9 a:m*** | ***Before 9:30 a:m*** | ***Before 10a:m*** | ***Before 10 a:m*** |
| ***Ghi chú:***   * *Khu vực dưới 300km nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 10h sáng hôm sau.* * *Khu vực trên 300km nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 10h của hôm sau nữa.* * *Khu vực HN đi DN, HCM và ngược lại nhận trước 17h30 hôm nay phát trước 9h30 ngày hôm sau.* | | | | |

1. **BẢNG CƯỚC PHÁT HỎA TỐC TRONG NGÀY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRỌNG LƯỢNG (Gram)** | **NỘI THÀNH**  **(Trung tâm TP)** | **DƯỚI 300 KM** | **ĐNG, HCM** |
| Đến 2000 | 30.000 | 100.000 | 300.000 |
| Mỗi 500 gr tiếp theo | 5.000 | 10.000 | 20.500 |
| ***Thời gian phát***  ***Delivery time*** | ***2 hours*** | ***The same day before 6pm*** | ***The same day before 4pm*** |
| ***Ghi chú:***   * *Đối với khu vực HN, HCM, ĐNG từ tiếp nhận đơn hàng của khách phát trước 2 tiếng tới người nhận.* * *Khu vực các thành phố dưới 300km nhận trước 11h và phát trước 18h cùng ngày.* * *Khu vực nhận từ HN->ĐNG, HCM và ngược lại nhận trước 10h 30 có tại VP 14h30.* | | | |

1. **BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG 40H-70H**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRỌNG LƯỢNG (kg)** | **HN⬄ ĐNG, HCM** | **DƯỚI 300KM** | **TRÊN 300KM** |
| Đến 2 kg | 40.000 | 38.000 | 45.000 |
| Mỗi 01 kg tiếp theo | 10.000 | 6.000 | 13.000 |
| ***Thời gian phát*** | ***Before 40h*** | ***Before 40h*** | ***Before 70h*** |

1. **BẢNG CUỚC CHUYỂN HÀNG TIẾT KIỆM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRỌNG LƯỢNG(Kg)** | **NỘI THÀNH**  **(Trung tâm TP)** | **HN⬄ ĐNG, HCM** | **DƯỚI 300 KM** | **TRÊN 300 KM** |
| Đến 02 kg | 15.000 | 30.000 | 32.000 | 40.000 |
| Trên 02 - 500 kg | 2.000 | 4.500 | 3.500 | 6.000 |
| Trên 501 – 1.000 kg | 1.800 | 4.000 | 3.400 | 5.500 |
| Trên 1.001kg – 3.000 kg | 1.600 | 3.800 | 3.300 | 5.000 |
| *Trên*3.000 kg | 1.500 | 3.500 | 3.000 | 4.500 |
| ***Thời gian phát***  ***Delivery time*** | ***2 days*** | ***3 - 5 days*** | ***2 – 3 days*** | ***4 – 5 days*** |

**VI. BẢNG CUỚC HÀNG ĐÔNG LẠNH, VACXIN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **1 KG ĐẦU** |  | **CÁC KG TIẾP THEO** |
| **1** | **100,000** |  | **30,000** |

**VII. CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM**

**1. BẢNG CƯỚC ĐÓNG GÓI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KÍCH THƯỚC HÀNG HÓA DỄ VỠ** | **CƯỚC PHÍ ĐÓNG XỐP, CARTON** | **CƯỚC PHÍ ĐÓNG GỖ** |
| Dài, rộng, cao< 30cm | 40.000 đ | 70.000 đ |
| 30cm<dài, rộng, cao< 50cm | 60.000 đ |
| 50cm<dài, rộng, cao< 100cm | 100.000 đ | 150.000 đ |
| 100cm<dài, rộng, cao< 200cm | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận |
| ***Ghi chú:***   * *Nếu khách hàng tự đóng gói, vui lòng đóng theo đúng quy cách và đảm bảo an toàn theo quy định của các hãng vận chuyển (hàng không, đường bộ).* | | |

**2.CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM KHÁC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DỊCH VỤ** | **GIÁ CƯỚC** | **GHI CHÚ** |
| Bảo hiểm hàng hóa | 2% giá trị khai gía |  |
| Phát đồng kiểm | 1.000đ/1 sản phẩm | Tối thiểu 50.000đ/1 lần đồng kiểm |
| Báo phát | 5.000đ/1 báo phát |  |
| Phát tận tay | 10.000đ/1 bưu gửi | Căn cứ theo chứng minh nhân dân (hoặc passport) |
| Hàng quá khổ | Cước phí trên + 30% | Đối với bưu kiện có TL lớn hơn 200kg/1 bưu kiện |
| Biên bản bàn giao | 10.000đ/1 vận đơn |  |
| Dịch vụ phát chủ nhật, ngày lễ | Thư phát tại Hà Nội, HCM: Ngoài cước chính, cộng thêm 100.000đ/bill | |
| Thư phát tại các tỉnh khác: Ngoài cước chính, cộng thêm 150.000đ/bill | |
| Hàng phát tại Hà Nội, HCM: Ngoài cước chính, cộng thêm 150.000đ/bill | |
| Hàng phát tại các tỉnh khác: Ngoài cước chính, cộng thêm 200.000đ/bill | |

***Ghi chú:***

* Hàng hóa cồng kềnh chuyển phát nhanh được tính quy đổi như sau: TL= **(Dx Rx C)/6000.** (Đơn vị tính:cm)
* Hàng hóa cồng kềnh chuyển phát tiết kiệm được tính quy đổi như sau: TL= **(Dx Rx C)/4000.** (Đơn vị tính:cm)
* Trọng lượng tính cước là trọng lượng nào cao hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi.
* Cước dịch vụ gia tăng, dịch vụ cộng thêm áp dụng cho Hà Nội và trung tâm các tỉnh, chi phí về huyện xã sẽ căn cứ theo cước thực tế,Vippost sẽ thông báo tại thời điểm phát sinh.
* Khu vực huyện xã, hải đảo. Cước phí phát tận nơi=Cước phí nêu trên + 25%
* Tổng cước dịch vụ = **{[(Cước dịch vụ cơ bản + Phụ phí vùng sâu vùng xa (nếu có)) \* PPXD] + DV gia tăng +thu khác (nếu có)} \* VAT. Dịch vụ gia tăng là các dịch vụ ngoài cước chính ( hỏa tốc, phát tận tay, hẹn giờ….)**
* Thời gian phát không tính ngày nhận, ngày lễ, ngày chủ nhật.
* *Các tỉnh thành tính đến 100km: Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên,Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam*