BẢNG GIÁ CHUYỂN NHÀ QUẬN GÒ VẤP

GIÁ CHUYỂN NHÀ XE 2,5 TẤN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách chuyển nhà | Xe tải nhỏ chuyển nhà trọn gói | | Đơn vị tính giá dịch vụ chuyển nhà |
| Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói dưới 2,5 tấn | Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói từ 2,5 – 5 tấn |
| 0 → 1 km | 280.000 | 550.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 1 → 10 km | ＋30.000 | ＋50.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 11 → 25 km | ＋20.000 | ＋45.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 25 → 50 km | ＋17.000 | ＋30.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 51 → 100 km | ＋13.000 | ＋20.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 101 → 150 km | ＋10.000 | ＋15.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 151 → 200 km | ＋9.000 | ＋11.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 201 → 300 km | ＋8.000 | ＋10.000 | Vnđ/Km/Chuyến |

GIÁ CHUYỂN NHÀ XE 5-10 TẤN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách chuyển nhà | Loại xe tải tầm trung chuyển nhà trọn gói | | Đơn vị tính giá dịch vụ chuyển nhà |
| Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói từ 5 – 8 tấn | Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói từ 8 – 10 tấn |
| 0 → 1 km | 760.000 | 865.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 1 → 10 km | ＋60.000 | ＋65.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 11 → 25 km | ＋54.000 | ＋59.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 25 → 50 km | ＋42.000 | ＋46.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 51 → 100 km | ＋24.000 | ＋26.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 101 → 150 km | ＋18.000 | ＋20.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 151 → 200 km | ＋12.000 | ＋13.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 201 → 300 km | ＋11.000 | ＋12.000 | Vnđ/Km/Chuyến |

GIÁ CHUYỂN NHÀ XE 10 -18 TẤN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách chuyển nhà | Loại xe tải lớn chuyển nhà trọn gói | | Đơn vị tính giá dịch vụ chuyển nhà |
| Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói từ 10 – 15 tấn | Giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói từ 15 – 18 tấn |
| 0 → 1 km | 970.000 | 1.075.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 1 → 10 km | ＋70.000 | ＋75.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 11 → 25 km | ＋63.000 | ＋68.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 25 → 50 km | ＋49.000 | ＋53.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 51 → 100 km | ＋28.000 | ＋30.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 101 → 150 km | ＋21.000 | ＋23.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 151 → 200 km | ＋14.000 | ＋15.000 | Vnđ/Km/Chuyến |
| 201 → 300 km | ＋13.000 | ＋14.000 | Vnđ/Km/Chuyến |