**Phụ lục**

**BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER**

**(HÃNG TÀU HMM)**

1. **Giá cước vận tải container:**
2. Giá cước vận tải container quốc tế: *(Đơn giá: USD)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Hãng tàu** | **Tuyến (\*)** | **Giá** |
| 1 | HMM | Đà Nẵng/Qui Nhơn - Long Beach/Los Angeles/Oakland/Tacoma | 7,200 / 20'DC; 9,000 /40'DC/HC ; 11,394/45'HC |
| 2 | Đà Nẵng/Qui Nhơn - New York/Charleston/Norfolk/Savannah | 9,600/20'DC; 12,000/40'DC/HC; 15,192/40'HC |
| 3 | Đà Nẵng/Qui Nhơn - Rotterdam/Hamburg/Antwerp/Le Havre | 9,950 /20'DC; 19,700 /40'DC & 19,850 /40'HC |
| 4 | Đà Nẵng/Qui Nhơn - Southampton / London Gateway | 11,450/20'DC; 22,700 /40'DC & 22,850 /40'HC |

*Ghi chú:*

|  |
| --- |
| Nguồn: (link trang web niêm yết giá) |
| <http://www.hmm21.com/cms/company/engn/index.jsp> |
| ID/PW: opssunvn / opssunvn |  |

1. **Phụ thu ngoài giá cước:**
2. Phụ thu tuyến vận tải quốc tế:*(Đơn giá: VNĐ/USD)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Hãng tàu** | **Phụ thu ngoài giá** | **Giá** |
| 1 | **HMM** | Phí dịch vụ bốc dỡ container (THC) | VND 2,760,000/20'DC; VND 4,140,000/40'; VND 4,140,000/40'HC |
| 2 | Phí vận đơn (bill of lading fee) | VND 900,000 / vận đơn |
| 3 | Phí niêm chì (seal fee) | VND 190,000 / seal |
| 4 | Phí khai hải quan cho hàng đi Mỹ/Canada | USD 35 / vận đơn |
| 5 | Phí khai hải quan cho hàng đi Châu Âu | USD 35 / vận đơn |

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ghi chú:* - Nguồn: (link trang web niêm yết giá) |  |
| <http://www.hmm21.com/cms/company/engn/index.jsp> |  |
| ID/PW: opssunvn / opssunvn |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| - Giá trên là giá có hiệu lực trong tháng 9/2021 đến khi có thông báo mới |  |
|  Giá trên áp dụng cho hàng khô thông thường |  |
|  Khi khách có yêu cầu giá cho hàng đặc biệt hay dịch vụ đặc biệt thì chúng tôi sẽ kiểm tra và báo giá từng trường hợp |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |