PHỤ KIệN DÙNG CHUNG CHO SÊ-RI S18CC - S18CCS POP UP \& ACCESORIES FOR S18CC - S18CCS SERIES

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VN Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Công tắc 1 chiều 16A 16A-1 Way Switch |  | 10.000 |
|  | Công tắc 1 chiều có đèn báo 16 A 16A - 1 Way Switch with Neon |  | A 51.200 |
|  | S18CCM/S <br> Công tắc 2 chiều 16A 16A - 2 Way Switch |  | 21.800 |
|  | S18CCM/NS <br> 480 <br> Công tắc 2 chiều có đèn báo 16A 16A - 2 Way Switch with Neon |  | A 85.800 |
|  | S18CCS/M 320 <br> Công tắc 1 chiều cỡ trung 16 A <br> 16A-1 Way Mid-sized Switch |  | 10.500 |
|  | S18CCS/NM $320 \quad 52.500$ <br> Công tắc 1 chiều cỡ trung có đèn báo 16A <br> 16A - 1 Way Mid-sized Switch with Neon |  |  |
|  | Công tắc 2 chiều cỡ trung 16 A 16A - 2 Way Mid-sized Switch |  | 22.600 |
|  | S18CCM/NM $320 \quad 88.600$ <br> Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo 16A 16A - 2 Way Mid-sized Switch with Neon |  |  |
|  | S18CCS/L 160 <br> Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A <br> 16A - 1 Way Elongtated-sized Switch |  |  |
|  | S18CCS/NL $160 \quad 69.200$Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo 16A$16 A-1$ Way Elongtated-sized Switch with Neon |  |  |
|  | Công tắc 2 chiều cỡ lớn 16A <br> 16A - 2 Way Elongtated-sized Switch |  |  |
|  | Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo 16A 16A - 2 Way Elongtated-sized Switch with Neon |  |  |
|  | S18CCS/SA <br> Công tắc 1 chiều có vạch bạc 16A <br> 16A-1 Way Switch |  | A 17.500 |
|  | S18CCM/SA <br> Công tắc 2 chiều có vạch bạc 16A 16A - 2 Way Switch |  | A 24.500 |
|  | S18CCS/MA $320 \quad 18.000$ <br> Công tắc 1 chiều cỡ trung có vạch bạc 16A 16A - 1 Way Mid-sized Switch |  |  |
|  | Công tắc 2 chiều cỡ trung có vạch bạc 16A 16A - 2 Way Mid-sized Switch |  |  |
|  | Công tắc 1 chiều cỡ lớn có vạch bạc 16A 16A - 1 Way Elongated-sized Switch |  |  |
|  | Công tắc 2 chiều cỡ lớn có vạch bạc 16A 16A - 2 Way Elongated-sized Switch |  |  |


|  | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLThùng <br> STD. PK | Dơn giá(VND) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Unit Price |  |  |  |

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: TCVN 6480-1:2008; IEC 60669-1:2007; BS 5733:1995; TCVN 6188-1:2007; IEC 60884-1:2002; IEC 169:1987; IEC 60669-2-1:2009; BS 6312-2-2: 1997; IEC 60603-7-1:2009; ISO/IEC 11801:2002

Ổ CÁM SÀn vÀ Phụ Klện dùng chung cho sê-ri s18CC - S18Ccs POP UP \& ACCESORIES FOR S18CC - S18CCS SERIES

|  | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLThùng <br> STD. PK |
| :--- | :--- | :--- |
| Oơn giá(VND) |  |  |
| Unit Price |  |  |



[^0]Ổ CẮM CÔNG TẮC SÊ-RI S68G
S68G SERIES SWITCHES \& SOCKETS

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VN®) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\square$. | S68G1X <br> Mặt 1 Iỗ <br> 1 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square$ | S68G2X <br> Mặt 2 Iỗ <br> 2 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square \square^{\square \square \square}$ | S68G3X <br> Mặt 3 Iỗ 3 Gang Plate | 200 | 21.000 |
| $\square$ $\square$ <br> $\square$ $\square$ | S68G4X <br> Mặt 4 Iỗ <br> 4 Gang Plate | 200 | 35.200 |
| $\square_{\square}^{\square} \square_{\square}^{\square}$ | S68G5X <br> Mặt 5 Iỗ 5 Gang Plate | 200 | 35.200 |
| $\square \square \square$ <br> $\square \square \square$ | S68G6X <br> Mặt 6 Iỗ 6 Gang Plate | 200 | 35.200 |
|  | S68GO <br> Măat Che Trơn <br> Blank Plate | 200 | 27.500 |
|  | S68G121/HA <br> Mặt nhựa chứa 1 M 1 Gang Plate for MCC |  | $\begin{aligned} & \text { ype A S68 } \end{aligned}$ |
|  | S68G121/HB <br> Mặt nhựa chứa 1 MC 1 Gang Plate for MCC |  | $\begin{aligned} & \text { S68 } \quad 27.500 \\ & \text { ype B S68 } \end{aligned}$ |
|  | S68G121/M <br> Măt nhưa chứa 1 MCB 1 Gang Plate for MCB | $200$ <br> kiểu M S68 <br> Single Typ | $\begin{aligned} & \quad 27.500 \\ & 68 \\ & \text { pe M S68 } \end{aligned}$ |
|  | S68G122/M Mặt nhựa chứa 2 M 1 Gang Plate for MCB | 200 kiểu M S6 Double Ty | $\begin{aligned} & 68.500 \\ & 68 \mathrm{pe} \mathrm{M} \text { S68 } \end{aligned}$ |
| $\pm$ \% | S68GU <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single Soc | $100$ | $49.500$ |
| $\cdots$ $\div$ | S68GU2 <br> 2 ổ Cắm 2 Chấu 16A 16A 2 Pin Double Soc |  | $82.500$ |
| \% \% \% | S68GU3 <br> 3 Ổ Cắm 2 Chấu 16A 16A 2 Pin Triple Sock | $100$ | $110.000$ |

## ổ CẤM CôNG TẮc SÊ-RI S68G

S68G SERIES SWITCHES \& SOCKETS


| Mã số/Diễn giải | SL/Thùng | Đơn giá(VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Cat.No/Description | STD. PK | Unit Price |

S68G31RJ $100 \quad 73.800$
Ố cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn

1 Gang Telephone outlet with Shutter


S68G32RJ $100 \quad 113.000$
Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi
2 Gang Telephone outlet with Shutter

S68G31RJ5E $\quad 100 \quad 101.000$

ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn
1 Gang Data outlet with Shutter


S68G32RJ5E $100 \quad 160.000$
Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi
2 Gang Data outlet with Shutter


S68G32RJ/RJ5E $100 \quad 160.000$
1 ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm
máy tính 8 dây có nắp che loại đôi
2 Gang telephone outlet and data outlet with Shutter
CÔNG TẮC PHÍM LỚN SÊ-RI S68DG - S68G MEGA
S68DG - S68G MEGA SERIES TYPE SWITCHES



Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard:
BS 5733:1995; TCVN 6480-1:2008; IEC 60669-1:2007; BS 6312-2-2:1997; IEC 60603-7-1:2009; ISO/IEC 11801:2002

Ổ CẤm, CÔNG TẤC SÊ-RI S68G EURO
S68G EURO SERIES SWITCHES \& SOCKET


Ổ CẤM CôNG TẮC SÊ-RI S66G
S66G SERIES SWITCHES \& SOCKETS

| Hình ảnh Picture | Mã sốldiễn giải Cat.No/Description | $\left\|\begin{array}{c} \mid S L T h u ̀ n g \\ \text { STD. PK } \end{array}\right\|$ | Đơn giá(VNĐ) Unit Price | ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\square \square$ | S66G1X <br> Mặt 1 Iỗ <br> 1 Gang Plate | 200 | 21.000 | E |
| $\square$ | S66G2X <br> Mặt 2 Iỗ <br> 2 Gang Plate | 200 | 21.000 | か |
| [10 | S66G3X <br> Mặt 3 Iỗ <br> 3 Gang Plate | 200 | 21.000 |  |
| $\square$0 <br> 0 | S66G4X <br> Mặt 4 lỗ <br> 4 Gang Plate | 200 | 35.200 |  |
| $\left[\begin{array}{l}\square \\ \square \\ 0 \\ \hline\end{array}\right]$ | S66G5X <br> Mặt 5 Iỗ <br> 5 Gang Plate | 200 | 35.200 |  |
| $0 \square$ <br> 00 <br> 00 | S66G6X <br> Mặt 6 lỗ <br> 6 Gang Plate | 200 | 35.200 |  |
|  | S66GO <br> Mặt Che Trơn Blank Plate | 200 | 27.500 |  |
| $\cdots$ | S66GU <br> ổ Cấm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single So | 100 | 49.500 |  |
| 0 | S66GU2 <br> 2 ổ Cắm 2 Chấu 16 16A 2 Pin Double So | $100$ | 82.500 |  |
| $\square \square$ | S66GU/X <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu 16A 2 Pin Single So | $\begin{gathered} 100 \\ \text { jA với } 1 \text { Lỗ } \\ \text { et W/1 Gang } \end{gathered}$ | 76.600 |  |
| [40] | S66GU/XX <br> ổ Cắm Đơn 2 Chấu <br> 16A 2 Pin Single So | $\begin{gathered} 100 \\ \text { A với } 2 \text { Lỗ } \\ \text { et W/2 Gangs } \end{gathered}$ | 76.600 |  |
| $\left[\begin{array}{c}\square \\ \square \\ \square \\ \hline\end{array}\right]$ | S66GU2/X <br> 2 ổ cắm 2 chấu 16A 16A 2 Pin Double So |  | 96.500 |  |
|  | S66GU2/XX <br> 2 ổ cắm 2 chấu 16A 16A 2 Pin Double So | $\begin{aligned} & 100 \\ & \text { oíi } 2 \text { Iỗ } \\ & \text { et W/ } 2 \text { Gan } \end{aligned}$ | 96.500 |  |

Ổ CẤM CôNG TẤC SÊ－RI S66G
S66G SERIES SWITCHES \＆SOCKETS

| Hình ảnh Picture | Mã số／Diễn giải Cat．No／Description | SLTThùng STD．PK | Đơn giá（VND） Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | S66GUE <br> ổ cắm đơn 3 chấu 16A 16A 3 Pin Single Sock | $100$ | 87.000 |
|  | S66GUE2 <br> 2 ổ cắm 3 chấu 16A <br> 16A 3 Pin Double Sock | $100$ | 117.000 |
|  | S66GUE／X <br> ổ cắm đơn 3 chấu 16A 16A 3 Pin Single Sock | $\begin{gathered} 100 \\ \text { với } 1 \text { Lỗ } \end{gathered}$ W/1 Gang | 100.000 |
| $\square \square$ <br> $\square \square$ | S66GUE／XX <br> Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 16A 3 Pin Single Socke | $\begin{gathered} 100 \\ \text { với } 2 \text { Lỗ } \end{gathered}$ W/2 Gang | $115.000$ |
|  | S66GXL <br> Viền đơn Electric Single | $100$ | $9.500$ |
| ｜$\square$ | S66G31RJ <br> Ổ cắm điện thoại 4 da <br> 1 Gang Telephone outle | 100 <br> có nắp ch with Shutte | $73.800$ <br> che loại đơn ter |
|  | S66G32RJ <br> Ổ cắm điện thoại 4 dâ <br> 2 Gang Telephone outle | 100 <br> có nắp ch with Shutte | $113.000$ <br> che loại đôi ter |
| 日 <br> $\square$ | S66G31RJ5E <br> Ổ cắm máy tính 8 dây <br> 1 Gang Data outlet with |  | $101.000$ |
| $\square 日$ <br> $\square 日$ | S66G32RJ5E <br> Ổ cắm máy tính 8 dây <br> 2 Gang Data outlet with |  | $160.000$ |
| E日 <br> 日 | S66G32RJ／RJ5E <br> 1 ổ cắm điện thoại 4 máy tính 8 dây có nắp 2 Gang telephone outlet | 100 <br> ây và 1 ổ che loại and data 0 | 160.000 cắm dôi outlet with Shutte |

CôNG TẤC PHím LớN SÊ－RI S66SDG－S66DG－S66G MEGA S66SDG－S66D－S66G MEGA SERIES SWITCHES

| Hình ảnh Picture | Mã số／Diễn giải Cat．No／Description | SLThùng STD．PK | Đơn giá（VND） Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S66SDG1A <br> Công tắc đơn 1 chiều phím lớn 1 Gang 1 Way Switch |  | 36.000 |
|  |  |  |  |
|  | S66SDG1 100 <br> Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang 1 Gang 1 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  |  |  |  |
|  | S66SDGN1 | 100 | 73.800 |
|  | Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh 1 Gang 1 Way Switch With Led |  |  |
|  | S66SDGM1A 100Công tắc đơn 2 chiều phím Iớn 1 Gang 2 Way Switch |  | 40.000 |
|  |  |  |  |
|  | S66SDGM1 <br> Công tắc đởn 2 chiều phím lớn có dạ quang 1 Gang 2 Way Switch With Fluorescent |  |  |
|  |  |  |  |
| － | S66SDGMN1 $100 \quad 82.500$ <br> Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh 1 Gang 2 Way Switch With Led |  |  |
|  | S66SDG2A | 100 | 54.800 |
|  | Công tắc đôi 1 chiều phím lớn 2 Gang 1 Way Switch |  |  |
|  | S66SDG2 | 100 | 93.800 |

S66SDG2 $100 \quad 93.800$
Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang 2 Gang 1 Way Switch With Fluorescent

## S66SDGN2 $100 \quad 113.000$

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn led xanh 2 Gang 1 Way Switch With Led
S66SDGM2A $100 \quad 56.800$

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn
2 Gang 2 Way Switch
S66SDGM2 $100 \quad 97.800$

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang 2 Gang 2 Way Switch With Fluorescent

## S66SDGMN2 $100 \quad 117.000$

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh 2 Gang 2 Way Switch With Led

| S66SDG3A | 100 |
| :--- | :--- |
| Công tắc ba 1 chiều phím Iớn | 66.500 |

Công tắc ba 1 chiều phím lớn
3 Gang 1 Way Switch

| S66SDG3 | 100 | 114.000 |
| :---: | :---: | :---: |
| Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang 3 Gang 1 Way Switch With Fluorescent |  |  |
| S66SDGN3 <br> Công tắc ba <br> 3 Gang 1 Wa | 100 lơn Led | $137.000$ |


| S66SDGM3A | 100 | 71.000 |
| :--- | :--- | :--- |

Công tắc ba 2 chiều phím lớn
3 Gang 2 Way Switch

## S66SDGM3 $100 \quad 122.000$

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang 3 Gang 2 Way Switch With Fluorescent
S66SDGMN3 $100 \quad 147.000$

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh
3 Gang 2 Way Switch With Led

CôNG TẮC PHím LớN SÊ-RI S66SDG - S66DG - S66G MEGA S66SDG - S66DG - S66G MEGA SERIES SWITCHES


măt vì ổ CẤM SÊ－RI S66G EURO
S66G EURO SERIES GRID PLATE \＆SOCKET

PHỤ KIỆN DÙNG CHUNG CHO SÊ－RI S66G－S68G
ACCESORIES FOR S66G－S68G SERIES

| S668G／1／2M <br> Công tắc 1 chiều <br> 1 Way Switch |
| :--- |


|  | Mã số／Diễn giải <br> Cat．No／Description | SL／Thùng <br> STD．PK |
| :--- | :--- | :--- |
| Eơn giá（VND） |  |  |
| Unit Price |  |  |

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn／Standard：BS 1363－2：1995；IEC 60884－1：2002；TCVN 6480－1：2008；IEC 60669－1：2007；IEC 169：1987 BS 6312－2－2：1997；IEC 60603－7－1：2009；ISO／IEC 11801：2002

PHỤ KIỆN DÙNG CHUNG CHO SÊ-RI S19-S18A-S66-S68-SC-S18C ACCESORIES FOR S19-S18A - S66-S68-SC - S18C SERIES

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Dơn giá(VNB) Unit Price |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt SC Decor Adaptable Box SC Type |  |  |
|  | Hộp nối dây dùng trong nội thất kiểu mặt S18C Decor Adaptable Box S18C Type |  |  |
| $\square 0$ | $\mathbf{S 6 6 0}+\mathbf{S 3 1 5 7 L}$ <br> (S66G0 + S3157L) <br> Hộp nối dây dùng tro kiểu mặt S66 <br> Decor Adaptable Box | nội thất <br> 6 Type | $32.120$ |
|  | $\mathbf{S 6 8 0}+\mathbf{S} 2157$ <br> (S68G0 + S2157) <br> Hộp nối dây dùng tro kiểu mặt S68 <br> Decor Adaptable Box S | nội thất <br> 8 Type | 31.750 |
|  | Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho <br> kiểu S18; S186; S18C <br> Surface - Double Box for S18; S186; S18C |  |  |
|  | Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18, S186, S18C, S68 Surface Box for S18, S186, S18C, S68 |  |  |
|  | Dế nổi nhựa chữ nhật thấp $S 18, S 186, S 68$ Surface Box for S18, S186, S68 |  |  |
|  | CK1578RH $\quad 120$Đến nổi nhựa chữ nhật tự chống cháydüng cho S18A, S19, SĆ, S68 loải caoFire Resistant Surface Box for S18A, S19, SC, S68 |  |  |
|  | Đế nổi nhựa chữ nhật tự chống cháy dùng cho S18A, S19, SC, S68 loại thấp Fire Resistant Surface Box for S18A, S19, SC, S68 |  |  |
|  | Đế nổi nhựa chữ nhật mặt 4/6 mô-đun <br> hoặc SC2X/A-B; SC3X/A-B <br> Surface Box for 4/6 Gang Plate or for SC2X/A-B; SC3X/A-B |  |  |
|  | ET238 <br> Đế nổi nhựa dùng ch S18/2727, S1825SN Surface Box for S18/2 | $\begin{aligned} & 84 \\ & 27, \text { S1825SN } \end{aligned}$ | $41.800$ |
| ĐẾ ÂM VÀ HộP ĐẬY PHÒNG THẤM NƯỚC FLUSH BOX AND WATERPROOF COVER |  |  |  |
| $\begin{array}{\|ccc} 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0^{6} \\ \hline \end{array}$ | S157S <br> Đế âm sắt loại sâu mặt vuông Metal Flush Box | $150$ <br> ng cho | 12.200 |
|  | S157L <br> Đế âm sắt loại nông mặt vuông Metal Flush Box | ng cho | 12.200 |

Mã số ngoài ngoặc đơn() được hiểu là mã số của sản phẩm màu trắng. Mã số trong ngoặc đơn () có thêm chữ G là mã số của sản phẩm màu ghi - Có thể đặt hàng

|  | Mã số/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLThùng <br> STD. PK |
| :--- | :--- | :--- |
| Dơn giá (VND) |  |  |
| Unit Price |  |  |

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: BS 5733:1995

ĐẾ ÂM vÀ HộP ĐẬY PHÒNG THẤM NUỨC
flush box and waterproof cover

| Hình ảnh Picture | Mã số/Diễn giải Cat.No/Description | SLTThùng STD. PK | Đơn giá(VND) Unit Price |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | S3157H $\quad 108$Đế âm nhựa tự chống cháy dùng chocác mặt vuông - loại sâu (KT: 75X75X51)Fire Resistant Flush Box (Size:75x75x51) |  |  |  |
| $\sqrt[n]{9990^{2}}$ | SG100/M $\quad 160$Đế âm nhựa dùng cho mật át kiểu MFlush Box For MCB - Type M |  |  |  |
| $0$ | SG100/HA/HB $160 \quad 3.32$ <br> Dế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu $A$ và $B$ Flush Box For MCB - Type A\&B |  |  |  |
|  | FC2-63 99 <br> Đế âm chứa át cài MCB loại rộng Wide Contain Flush Box for MCB |  |  |  |
|  | S223DV <br> Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm vuông Waterproof Cover for Socket Plate |  |  |  |
|  | S223V <br> Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt công tắc vuông Waterproof Cover for Switch Plate |  |  |  |
|  | S323DV 49Hộp đậy phòng thấm nước dùng chomằt ồ cấm chữ nhậtWaterproof Cover for Socket Plate |  |  |  |
|  | S323V $\quad 80$ $\mathbf{9 4 . 2 0 0}$ <br> Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho  <br> mằt công tắc chữ nhât  <br> Waterproof Cover for S Sitch Plate  |  |  |  |

CHUÔNG
BELL

| Hinh ảnh <br> Picture | Mã oố/Diễn giải <br> Cat.No/Description | SLThùng <br> STD. PK | Dơn giá(VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Unit Price |  |  |  |



L118A $100 \quad 277.000$
Chuông điện có dây bính boong 220V - 50Hz 220V-50Hz Room Chime

$703 \quad 80 \quad 150.000$
Chuông điện có dây bính boong 220V - 50Hz
220V - 50 Hz Room Chime


70
202.000

Chuông điện có dây reng reng $220 \mathrm{~V}-50 \mathrm{~Hz}$
220V - 50Hz Door Chime


Shes $100 \quad 403.000$
Chuông diện không dây bính boong $4 \times 1.5 \mathrm{~V}$
$4 \times 1.5 \mathrm{~V}$ Wireless Room Chime


K118
Chuông dùng pin không dây 2 kiểu âm $4 \times 1.5 \mathrm{~V}$
$4 \times 1.5 \mathrm{~V}$ Wireless Room Chime


K108 $100 \quad 394.000$
Chuông điện không dây bính boong 220V-50Hz
220V-50Hz Wireless Room Chime

WBM $80 \quad 42.500$
Nút nhấn chuông - kín nước 250 V ~ 50 Hz
250 V ~ 50Hz Weatherproof Push Button

308
Chuông điện có dây bính boong
100
220 V 5 Hz - 3.5 W
220V 50 Hz - 3.5 W Room Chime



[^0]:    (*) Có thể lắp được các phụ kiện nối dây thuộc series S18CC

