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

1. Giá cước vận tải container

(Đơn giá: USD/Teu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hãng tàu | Tuyến | Giá |
| 1 | Dongjin Shipping | HPH-Hongkong (Trung Quốc) | 300 |
| 2 | Dongjin Shipping | HPH-Shekou (Trung Quốc) | 300 |
| 3 | Dongjin Shipping | HPH-Incheon (Hàn Quốc) | 950 |
| 4 | Dongjin Shipping | HPH- Pyong Teak (Hàn Quốc) | 950 |
| 5 | Dongjin Shipping | HPH- Busan (Hàn Quốc) | 850 |
| 6 | Dongjin Shipping | HPH- Kwangyang (Hàn Quốc) | 850 |
| 8 | Dongjin Shipping | HPH- Hakata, Moji (Nhật Bản) | 1000 |

Ghi chú:

* Mức giá cước tàu OCF công bố là mức trần áp dụng cho loại container hàng thông thường
* Mức giá trên không áp dụng cho container hàng đặc biệt, RF, OT, DG…
1. Phụ thu ngoài giá cước

 (Đơn giá: USD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hãng tàu | Phụ thu ngoài giá | Giá |
| 1 | Dongjin Shipping | THC (phí xếp dỡ container) | 120/180 per 20ft/40ft |
| 2 | Dongjin Shipping | Seal (phí niêm chì) | 9/cont |
| 3 | Dongjin Shipping | Telex release (phí điện giao hàng) | 20/BL |
| 4 | Dongjin Shipping | DOC (phí chứng từ) | 45/BL |
| 5 | Dongjin Shipping | AFR (phí khai báo hải quan hàng đi Nhật) | 30/BL |
| 6 | Dongjin Shipping | LSS (phụ phí nhiên liệu nhẹ)-áp dụng cho tuyến HPH- Hongkong, Nam Trung Quốc) | 45/teu |
| 7 | Dongjin Shipping | LSS (phụ phí nhiên liệu nhẹ)-áp dụng cho tuyến HPH- Hàn Quốc) | 80/teu |
| 8 | Dongjin Shipping | LSS (phụ phí nhiên liệu nhẹ)-áp dụng cho tuyến HPH- Bắc Trung Quốc, Nhật Bản) | 75/teu |
| 9 | Dongjin Shipping | CIC (phụ phí cân bằng container)-áp dụng cho hàng nhập | 50/teu |

Ghi chú:

* Mức phụ phí trên không áp dụng cho container hàng đặc biệt, RF, OT, DG…