|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOẠI XE** | **TỐC ĐỘ** | **QUÃNG ĐƯỜNG** | **SẠC** | **PHANH** | **BÌNH** | **ĐỘNG CƠ** | **GIÁ TỪ** |
| **T71** | 70 Km | 120 Km | 8 - 10h | Phanh đĩa trước và sau xe | 96V27Ah | 2000W | 26.000.000 |
| **R71** | 56 Km | 90 Km | 8 - 10h | Phanh đĩa trước và sau xe | 72V22.3Ah | 1500W | 20.600.000 |
| **X51** | 56 Km | 75 - 80 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60 - 84V  20 - 27Ah | 1800W | 16.000.000 |
| **F52** | 56 Km | 75 - 80 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60 - 84V  20 - 27Ah | 1800W | 20.600.000 |
| **XMEN** | 56 Km | 75 - 80 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60 - 84V  20 - 27Ah | 1800W | 16.000.000 |
| **X1** | 56 Km | 70 Km | 6 - 8h | Phanh ABS | 60V  16-27Ah | 1200W | 13.600.000 |
| **AVA V1** | 56 Km | 70 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60V  16-27Ah | 1200W | 12.500.000 |
| **AZI SPORT** | 46 Km | 40 - 60Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 48 - 60V  16 - 27Ah | 1000W | 8.600.000 |
| **V3 Plus** | 56 Km | 70 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60V  16-27Ah | 1200W | 13.600.000 |
| **MST** | 45 Km | 50 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 48V | 800W | 8.800.000 |
| **GR55** | 50 Km | 70 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 48V27Ah | 1400W | 13.900.000 |
| **Pusan Glk Plus** | 60 Km | 75 Km | 8 - 10h | Phanh đĩa trước và sau xe | 60V27Ah | 1400W | 19.000.000 |
| **V1 LIHAZE** | 50 Km | 50 - 75 Km | 6 - 8h | Phanh đĩa trước và sau xe | 48V60V72V  20Ah | 1200W | 13.xxx.xxx |