# BẢNG GIÁ CHUYÊN NHÀ HÀ NỘI ĐI TỈNH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại đồ chuyển nhà | Trọng Lượng | Đơn vị tính | Đi các tỉnh miền Bắc | Đi các tỉnh miền Trung | Đi các tỉnh miền Tây |
| 1 | Đồ nặng | Đồ đạt từ 100 kg - 500 kg | vnd/kg | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| 2 | Đồ nhẹ | 1 khối - 10 khối | vnd/khối | 600.000 | 500.000 | 400.000 |
| 3 | Đồ nặng | 500 kg - 3 tấn | vnd/kg | 2.500 | 1.800 | 1.200 |
| 4 | Đồ nhẹ | 10 khối - 20 khối | vnd/khối | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 5 | Đồ nặng | 3 tấn - 10 tấn | vnd/kg | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
| 6 | Đồ nhẹ | 20 khối - 30 khối | vnd/khối | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 7 | Đồ nặng | 10 tấn - 20 tấn | vnd/kg | 1.800 | 1.100 | 900 |
| 8 | Đồ nhẹ | 30 khối - 50 khối | vnd/khối | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 9 | Đồ nặng | 20 tấn - 30 tấn | vnd/kg | 1.600 | 900 | 700 |

Bảng giá là cước phí vận chuyển, phí cầu đường. Bảng giá chưa bao gồm phí VAT, phí dịch vụ hỗ trợ vận chuyển: bốc xếp, bao bọc, đóng kiện, nâng hạ tận nơi. Giá trên mang tính chất tham khảo theo thời điểm, để biết thêm về giá và nhận nhiều ưu đãi giảm giá vui lòng liên hệ: 0911.752.756 (Mr.Tiến).