|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG SỐ CƠ BẢN** | | **CẤU HÌNH CƠ BẢN** | **ĐƠN VỊ TUỲ CHỌN** |
| Kích thước của xe | 4150 x 1560 x 1835 mm | Khoá\*2 | Dải ánh sáng/Màn hình led |
| Nội bộ khu vực xe | 5.6m² | Phía sau đèn\*2 | Mái hiên/tủ |
| Cửa sổ | 2 cửa sổ hai bên xe | Chiều rộng đèn\*2 | Multilayer kệ |
| Dung tích xi lanh | 1051cm³ | Tín hiệu hướng ánh sáng\*2 | Tủ đông/Tủ mát mini |
| Pin | 4 miếng/48V | Đèn xe\*2 | Điện AC |
| |  |  | | --- | --- | | Tiết kiệm nhiên liệu |  | | 16km/L | Phía sau gương\*2 | Bếp |
| Tải trọng | 990kg | Dập nổi gân chéo chống trượt | Vòi nước bồn đôi |
| Lái xe hình thức | Xăng ( Pin dự phòng ) | Đèn bên trong xe\*2 | Ghế mini\*6 |