**BIÊN BẢN BÀN GIAO TRANG THIẾT BỊ**

**TABLE OF DEVICE HANDLING**

*(S2.0909 Skylake)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trang thiết bị - Name of equipment** | **Đơn vị tính-Unit** | **Số lượng - Amount** | **Tình trạng - Status** |
| **I.** | **Phòng khách - Living room** |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chiếu sáng đèn led, công tắc, ổ cắm Sino các vị trí theo thiết kế căn hộ  Lighting equipment leds, switches, sino sockets positions according to the apartment design |  | Đầy đủ  Full | Tốt/ Good |
| 2 | Rèm cửa ban công  Balcony curtains | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Tủ Giày  Shoe Cabinet | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 4 | Điều hòa và điều khiển  Conditioning and control | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 5 | Tivi + điều khiển  TV + remote control | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 6 | Kệ Tivi  TV shelf | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 7 | Sofa + Bàn trà  Sofa + Tee Table | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 8 | Đèn trần  Ceiling lights | Cái  Piece | 03 | Tốt/ Good |
| 9 | Máy hút bụi  Vacuum cleaner | Bộ  The Set | 011 | Tốt/ Good |
| 10 | Thảm  Carpet | Cái  Piece | 01 | Tốt/ Good |
| **II.** | **Phòng bếp – Kitchen** |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chiếu sáng đèn led, công tắc, ổ cắm Sino các vị trí theo thiết kế căn hộ  Lighting equipment leds, switches, sino sockets positions according to the apartment design |  | Đầy đủ  Full | Tốt/ Good |
| 2 | Bộ tủ bếp + bếp từ + Máy hút mùi + Chậu rửa + vòi chậu  Set of kitchen cabinets + induction cooker + Washbasin + sink | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Tủ lạnh  Refrigerator | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 4 | Lò vi sóng  Microwave |  | 01 | Tốt/ Good |
| 5 | Bàn ăn + 04 Ghế Dining table + 04 Chairs | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 6 | Máy lọc nước  Water purifier | Bộ  The Set | 01 | Tốt/ Good |
| 7 | Đèn trần  Ceiling lights | Bộ  The Set |  | Tốt/ Good |
| 8 | Nồi cơm điện  Electric cooker | Cái  Piece | 01 | Tốt/ Good |
| **III.** | **Phòng ngủ chính – Main bedroom** |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chiếu sáng đèn led, công tắc, ổ cắm Sino các vị trí theo thiết kế căn hộ  Lighting equipment leds, switches, sino sockets positions according to the apartment design |  | Đầy đủ  Full | Tốt/ Good |
| 2 | Rèm cửa sổ  Balcony curtains | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Điều hòa và điều khiển  Conditioning and control | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 4 | Giường + Đệm  Bed + mattress | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 5 | Tab đầu giường  Bedside tab | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 6 | Đèn trần  Ceiling lights | Chiếc  Piece | 01 | Tốt/ Good |
|  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Vệ sinh phòng ngủ chính – Clean the main bedroom** |  |  |  |
| 1 | Bộ chậu rửa + Gương  Washbasin set + Mirror | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 2 | Bộ vòi sen tắm + Bệ xí + đèn trần led  Shower + toilet + led ceiling light | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Vách kính phòng tắm  Bathroom glass partition |  | 01 | Tốt/ Good |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **Phòng ngủ 2 - Bedroom 2** |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chiếu sáng đèn led, công tắc, ổ cắm Sino các vị trí theo thiết kế căn hộ  Lighting equipment leds, switches, sino sockets positions according to the apartment design |  | Đầy đủ  Full | Tốt/ Good |
| 2 | Rèm cửa sổ  Balcony curtains | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Điều hòa và điều khiển  Conditioning and control | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 4 | Giường + Đệm  Bed + mattress | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 5 | Tab đầu giường  Bedside tab | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 6 | Đèn trần  Ceiling lights | Chiếc  Piece | 01 | Tốt/ Good |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **Vệ sinh phòng khách – Cleaning the living room** |  |  |  |
| 1 | Bộ chậu rửa + Gương  Washbasin set + Mirror | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 2 | Bộ vòi sen tắm + Bệ xí + đèn trần led  Shower + toilet + led ceiling light | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 3 | Vách kính phòng tắm  Bathroom glass partition |  | 01 | Tốt/ Good |
| **VII** | **Ban Công - Logia** |  |  |  |
| 1 | Giàn phơi quần áo  Clothesline rigs | Bộ  The set | 01 | Tốt/ Good |
| 2 | Máy giặt  Washing machine | Cái  Piece | 01 | Tốt/ Good |
|  |  |  |  |  |

**Các trang thiết bị cần bổ sung :**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ NHÀ**