THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MAI

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên doanh nghiệp: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI
Địa chỉ trụ sở chính: 28 Lý Thường Kiệt, Phường Vinh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Điện thoại: (0234) 3 958 998 – 3 958 999
Mã số thuế: 3301521033
Số tài khoản: 01610016010052 tại ngân hàng: Vietcombank – Huế
Người liên hệ: Phan Thị Diệu Linh, Điện thoại: (0234) 3 935 261 – 0911343389
Email liên hệ: hue.marketing@ilead.edu.vn

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mãi và hỗ trợ, triển lãm thương mại. CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI thông báo chương trình khuyến mãi như sau:

1. Tên chương trình khuyến mãi: Chương trình khuyến mãi tháng 10/2019
2. Địa bàn (phẩm vị) khuyến mãi: Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Hình thức khuyến mãi: Giảm giá, tặng quà.
5. Hành hoa, dịch vụ khuyến mãi: Khóa học tại iLead AMA Huế.
6. Hành hoa dịch vụ dùng để khuyến mãi: Giảm học phí khóa học tại iLead AMA Huế.
8. Cơ cấu khuyến mãi

- **Chương trình khuyến mãi giảm học phí tháng 11**


- Chi tiết áp dụng chương trình khuyến mãi giảm học phí tháng 11, như sau:
  - Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 30/11/2019 áp dụng khuyến mãi giảm 50% học phí cho tất cả khách hàng đăng học phí các khóa học tiếng Anh, gồm: Bright Stars (B.S), Smart Kids (S.K), Clever Teens (C.T), AL Communicative English (AL_CE), tiếng Anh tổng quát.
  - Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 30/11/2019 áp dụng khuyến mãi học phí cho tất cả khách hàng đăng học phí các khóa IELTS, chi tiết như sau:
    + WS_Pre IELTS 4.0: giảm 7.110.000d
    + WS_Pre IELTS 5.0: giảm 8.590.000d
    + WS_Pre IELTS 6.0: giảm 10.370.000d
    + WS_IELTS Foundation 4.0: giảm 7.110.000d
    + WS_IELTS Foundation 5.0: giảm 8.590.000d
    + WS_IELTS Foundation 6.0: giảm 10.370.000d
    + WS_IELTS 3.0- 5.0: giảm 7.410.000d
    + WS_IELTS 3.0- 6.0: giảm 10.370.000d
    + WS_IELTS 4.0- 6.0: giảm 8.370.000d
    + WS_IELTS 5.0- 6.0: giảm 4.155.000d

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi: Ước tính 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng).

10. Nơi đặt chi tiết chương trình khuyến mãi:

- **Chương trình khuyến mãi giảm học phí tháng 11**


- Chi tiết áp dụng chương trình khuyến mãi giảm học phí tháng 10, như sau:
  - Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 30/11/2019 áp dụng khuyến mãi giảm 50% học phí cho tất cả khách hàng đăng học phí các khóa học tiếng Anh, gồm: Bright Stars (B.S), Smart Kids (S.K), Clever Teens (C.T), AL Communicative English (AL_CE), tiếng Anh tổng quát.
  - Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 30/11/2019 áp dụng khuyến mãi học phí cho tất cả khách hàng đăng học phí các khóa IELTS, chi tiết như sau:
    + WS_Pre IELTS 4.0: giảm 7.110.000d
    + WS_Pre IELTS 5.0: giảm 8.590.000d
    + WS_Pre IELTS 6.0: giảm 10.370.000d
    + WS_IELTS Foundation 4.0: giảm 7.110.000d
    + WS_IELTS Foundation 5.0: giảm 8.590.000d
    + WS_IELTS Foundation 6.0: giảm 10.370.000d
+ WS_IELTS 3.0- 5.0: 7.410.000d
+ WS_IELTS 3.0- 6.0: 10.370.000d
+ WS_IELTS 4.0- 6.0: 8.370.000d
+ WS_IELTS 5.0- 6.0: 4.155.000d

Chương trình này không cộng dồn với bất cứ chương trình khuyến mãi/du đấu nào khác. Áp dụng cho các khóa học theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 khi đăng ký khóa học tại iLead AMA Huế.
- Thời gian khuyến mãi: Từ 21/11/2019 đến 30/11/2019

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI kính thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mãi trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dung
PHỤ LỤC 1
Khung chương trình đào tạo tiếng Anh

I. Khung chương trình đào tạo tiếng Anh ILEAD Junior dành cho thiếu nhi

II. Khung chương trình đào tạo tiếng Anh ILEAD Junior dành cho thiếu niên

III. Khung chương trình đào tạo tiếng Anh ILEAD Senior cho thiếu niên, sinh viên và người đi làm
<table>
<thead>
<tr>
<th>Khóa học</th>
<th>Số giờ</th>
<th>Số tuần</th>
<th>Lớp học (giờ)</th>
<th>Ngoại khóa (giờ)</th>
<th>Học phí</th>
<th>Kết quả đầu ra</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bright Stars 1A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 1B</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 2A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 2B</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 3A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 3B</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 4A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 4B</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 5A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bright Stars 5A</td>
<td>36</td>
<td>12</td>
<td>32</td>
<td>4</td>
<td>4356.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Khóa học</th>
<th>Số giờ</th>
<th>Số tuần</th>
<th>Lớp học (giờ)</th>
<th>Active Learning (giờ)</th>
<th>Học phí</th>
<th>Kết quả đầu ra</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Smart Kids 1</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 2</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 3</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 4</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 5</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 6</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 7</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 8</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 9</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 10</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 11</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Smart Kids 12</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7260.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Khóa học</td>
<td>Số giờ</td>
<td>Số tuần</td>
<td>Lớp học (giờ)</td>
<td>Active Learning (giờ)</td>
<td>Học phí</td>
<td>Kết quả đầu ra</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 1</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 2</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td>Cambridge English KET</td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 3</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 4</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td>Cambridge English PET</td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 5</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 6</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 7</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 8</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 9</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 10</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 11</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clever Teens 12</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>7.590.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ghi chú: Phù lục này có giá trị áp dụng từ ngày ban hành cho đến khi có thông báo mới.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Khóa học</th>
<th>Kết quả</th>
<th>Thời lượng</th>
<th>Số tuần</th>
<th>Số giờ WS</th>
<th>Số giờ AL</th>
<th>Học phí WS</th>
<th>Học phí AL</th>
<th>Học phí WS + AL</th>
<th>Cam kết đầu ra</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AL_GE_Beginner</td>
<td>A1</td>
<td>72</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_GE_Elementary</td>
<td>A2</td>
<td>72</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_GE_Pre_intermediate</td>
<td>A2+</td>
<td>72</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_GE Intermediate</td>
<td>B1</td>
<td>72</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_GE_Upper-intermediate</td>
<td>B1+</td>
<td>72</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_Communicative English</td>
<td>B1+</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>60</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9.900.000</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_GE_Beginner</td>
<td>A1</td>
<td>72</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>6.600.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_GE_Elementary</td>
<td>A2</td>
<td>72</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>6.600.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_GE_Pre_intermediate</td>
<td>B1</td>
<td>72</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>6.600.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_GE_Intermediate</td>
<td>B1+</td>
<td>72</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>6.600.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_GE_Upper_intermediate</td>
<td>B2</td>
<td>72</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>6.600.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Không</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_IELTS 4.0-5.0</td>
<td>IELTS 5.0</td>
<td>120</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
<td>120</td>
<td>-</td>
<td>25.000.000</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_IELTS 5.0-6.0</td>
<td>IELTS 6.0</td>
<td>144</td>
<td>18</td>
<td>-</td>
<td>144</td>
<td>-</td>
<td>30.000.000</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_IELTS 6.0-6.5</td>
<td>IELTS 6.5</td>
<td>100</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>20.800.000</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>AL_IELTS 6.5-7.0</td>
<td>IELTS 7.0</td>
<td>100</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td>100</td>
<td>-</td>
<td>20.800.000</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_Pre IELTS- 4.0</td>
<td>IELTS 4.0</td>
<td>216</td>
<td>36</td>
<td>216</td>
<td>-</td>
<td>21.000.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_Pre IELTS- 5.0</td>
<td>IELTS 5.0</td>
<td>336</td>
<td>40</td>
<td>336</td>
<td>-</td>
<td>33.000.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
<tr>
<td>WS_Pre IELTS- 6.0</td>
<td>IELTS 6.0</td>
<td>480</td>
<td>58</td>
<td>480</td>
<td>-</td>
<td>47.400.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>Có</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Chương trình đào tạo ILEAD

Thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI

AMA Huế - ILEAD School
facebook.com/ilead21st/
| WS_IELTS Foundation- 4.0  | IELTS 4.0 | 168 | 24 | 168 | - | 16.200.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS Foundation- 5.0  | IELTS 5.0 | 288 | 40 | 288 | - | 28.200.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS Foundation- 6.0  | IELTS 6.0 | 432 | 58 | 432 | - | 42.600.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS 3.0- 5.0         | IELTS 5.0 | 216 | 28 | 216 | - | 21.600.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS 3.0- 6.0         | IELTS 6.0 | 360 | 46 | 360 | - | 36.000.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS 4.0- 6.0         | IELTS 6.0 | 264 | 38 | 264 | - | 26.400.000 | - | - | Có |
| WS_IELTS 5.0- 6.0         | IELTS 6.0 | 144 | 18 | 144 | - | 14.400.000 | - | - | Có |

| AL_Specific Skills (Reading+ Writing) | Không | 60 | 12 | - | 60 | - | 6.900.000 | - | Không |
| AL_Specific Skills (Listening+ Speaking) | Không | 60 | 12 | - | 60 | - | 8.400.000 | - | Không |

| Writing Practise | Brand 5.0 – 6.5 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 210.000 | 450.000 | 590.000 |
|                 | Brand 6.5 – 8.0  | 160.000 | 200.000 | 360.000 | 450.000 | 570.000 | 890.000 |

Ghi chú: Phụ lục này có giá trị áp dụng từ ngày ban hành cho đến khi có thông báo mới.